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Zločinci su
još uvijek
slobodni
Bosna i Hercegovina
dobija novog
Visokog
predstavnika

LAJČAK
UMJESTO ŠILINGA
Chicago

ODRŽAN DRUGI
FESTIVAL BiH FILMA

Razgovor: Ćamil Duraković,
predsjednik Inicijativnog
odbora za iseljavanje
iz Srebrenice

NOVA
SREBRENICA
U SARAJEVU

St. Louis

MISS BiH
USA 2007
ADELA
ĐULIMAN

U Seattle-u se od 25-29. maja održavaju Dvanaesti susreti Bošnjaka Sjeverne Amerike

SVI BOŠNJAČKI I BH
PUTEVI VODE U SEATTLE
Bošnjačka dijaspora je oficijelni medijski pokrovitelj
Dvanaestih susreta Bošnjaka Seattle 2007
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World Travel and Tours
5629 Gravois Ave
St. Louis, MO 63116
Phone: 314-351-9355
Fax: 314-353-2966
E-mail: travelstl@yahoo.com

www.worldtravelstl.com

Mi smo jedina putnička agencija u St. Louisu koja izdaje avionske karte odmah pri uplati, jer
samo mi imamo sklopljene ugovore direktno sa avionskim kompanijama.
Ako želite jeftinu, brzu i efikasnu uslugu obratite se nama, bilo da se radi o avionskim kartama
ili odmorima kao što su Mexico, Hawaii, Bahamas...

PUTUJTE
SIGURNO - NA VRIJEME - BEZ BRIGE
SA MANJE PRESJEDANJA
SA AVIONIMA NAJBOLJIH AVIONSKIH KOMPANIJA
UZ GARANTOVANO NAJPOVOLJNIJE CIJENE

Dozvolite da budemo Vaš glas!
Povrede na poslu

Socijalno

Pogreške doktora

Saobraćajne nesreće
Štetne hemikalije

Sanja Bakalbašić
NOVA LOKACIJA NA SOUTH COUNTY
32 Fox Vally Center
Arnold, MO 63010
Kancelarija otvorena
samo za zakazane termine

314-621-6321
www.brownandcrouppen.com
*Izbor advokata je bitna odluka i ne bi trebala biti bazirana samo na reklami
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Ususret Dvanaestim susretima Bošnjaka Sjeverne Amerike

HISTORIJSKA ŠANSA
I ZA MATICU I ZA DIJASPORU
Institucionalno organiziranje Bošnjaka sjeverno-američkog kontinenta, od same ideje, koja se veže za imama Taiba Pašanbegovića i grupu
njegovih prijatelja, pa do prije godinu-dvije, svodilo se na sporadično okupljanje, uporno međusobno komuniciranje, bez značajnijega uspjeha i
istrajavanje da se ideja ne ugasi, čime bi se potpisao i prihvatio još jedan naš poraz. U periodu kada je KBSA zajedno sa IABNA-om pokrenuo
značajne procese, razvrstavajući ih u faze, raspoređujući ih na ljude i organizacije, Bošnjaci Sjeverne Amerike osjetili su slast snage lobiranja i
utjecaja na političke, kulturne i druge tokove, vezane za BiH i Bošnjake. Bošnjačke ideje čule su se do USA Kongresa i Senata.
Po dvanaesti put Bošnjaci Sjeverne Amerike okupit
će se posljednjeg majskog vikenda na već
tradicionalnim Susretima Bošnjaka ovoga
kontinenta. Period romantičarskog shvatanja
obaveza i funkcije Kongresa (KBSA), koji kao
krovna organizacija predstavlja više od 360.000
Bošnjaka, već je odavno prošao i ova institucija,
koja je već ušla u historiju Nacije i Države, mora se
suočiti sa obavezom da odgovori zahtjevima
bosanskohercegovačkih iseljenika, članova
Kongresa, ali i Bosanaca i Hercegovaca u Matici, od
kojih je ova trećina miliona ljudi, otrgnuta.
Godinama je KBSA postojao kao činjenica, ali se
njegova funkcija prepuštala stihijskom, počesto
improviziranom, ali zasigurno nadljudskom
angažmanu pojedinaca. Međutim, došlo je vrijeme
da se stvari postave na svoje mjesto, da se
Kongresu u ruke stavi vruć krompir, koji je proteklih
godina bacao u vatru. Čini se da je u ovu poziciju
Kongres ušao iznenada, neočekivano i nespremno,
ali reakcija se već dugo očekivala. Zašto?
Institucionalno organiziranje Bošnjaka
sjeverno-američkog kontinenta, od same ideje,
koja se veže za imama Taiba Pašanbegovića i grupu
njegovih prijatelja, pa do prije godinu-dvije,
svodilo se na sporadično okupljanje, uporno
međusobno komuniciranje, bez značajnijega
uspjeha i istrajavanje da se ideja ne ugasi, čime bi
se potpisao i prihvatio još jedan naš poraz. U
periodu kada je KBSA zajedno sa IABNA-om

pokrenuo značajne procese, razvrstavajući ih u
faze, raspoređujući ih na ljude i organizacije,
Bošnjaci Sjeverne Amerike osjetili su slast snage
lobiranja i utjecaja na političke, kulturne i druge
tokove, vezane za BiH i Bošnjake. Bošnjačke ideje
čule su se do USA Kongresa i Senata. Isposlovali su
se historijski rezultati, ali svima je ostalo
nedorečeno popunjavanje unutrašnje strukture u
Kongresu. U ovom broju Bošnjačke dijaspore
donosimo utiske, prijedloge i sugestije značajnog
broja uglednih Bošnjaka koji žive u Sjevernoj
Americi, na temu funkcioniranja Kongresa
Bošnjaka. Interesantno je da za razliku od
prethodnih godina u izjavama preovladava kritički
ton. Upravo je ta činjenica pokazatelj da je dobrim
rezultatima KBSA proteklih godina postavio visoke
standarde, te očekivanja Bošnjaka da KBSA
odgovori potrebama onih koje predstavlja. Stoga i
dolaze konkretni prijedlozi za poboljšanje
učinkovitosti, jer očigledno vjeruje se da Kongres
može, treba i mora učiniti presudan korak i
definitivno se učvrstiti kao krovna organizacija
Bošnjaka u Sjevernoj Americi.
Svakako, ništa se ne može učiniti preko
noći. Potrebno je definirati pravce djelovanja.
Ciljevi su već poznati, ali sveopćem nedostatku
vremena u ovom momentu je teško pronaći
dovoljan broj ljudi koji bi preuzeli na sebe
odgovornost za kreiranje, realizaciju i sudjelovanje
na kapitalnim projektima. Relativno mala grupa

aktivista KBSA i IABNA-e do sada je na svojim
plećima nosila odgovornost i obavezu. Sada je pak
vrijeme za stvaranje sistema, a sistem
podrazumijeva angažman velikog broja odgovornih
osoba, koje će svakodnevno međusobno
komunicirati i svoju poziciju u sistemu, prema
postavljenoj hijerarhiji i zakonitostima utvrđenim
Statutom (koji bi se mogao svakako staviti na
dorade) opravdati urađenim poslom. U tako
postavljenoj konstelaciji odnosa, naredni susreti
Bošnjaka, koji će 2008. godine biti održani u nekom
drugom gradu, mogli bi značiti sumiranje historijski
važnih uspjeha, koji su u međuvremenu postignuti.
Prema svemu sudeći situacija za ovakav način
djelovanja potpuno je zrela i ne treba je propustiti.
Prilika koja se pruža američkim Bošnjacima
na predstojećim Susretima nesvakidašnja je: u
Seattlu će boraviti ključni ljudi bošnjačke politike,
vjerske zajednice, pa da kažemo i kulture, u ovom
momentu. Zato je neophodno postaviti čvste veze
sa njima, u međuvremenu ih pokušati
institucionalizirati, kako bi Matica i Dijaspora
konačno postali jedno tijelo. Mogućnosti koje BiH
dobija činjenicom da ima jaku dijasporu, mnogo su
veće nego to bilo ko u Dijaspori i Matici trenutno
smatra. Susreti, dvanaesti po redu, upravo su
stoga historijska šansa, koju ne trebamo i ne
smijemo propustiti. Jer, historija neće čekati da
naša trvenja, neodgovornost i nedostatak vizije
sami prođu. Sve je na nama samima.

Vremenom se u određenim sredinama nasele ljudi iz iste zemlje ili naroda. Ti doseljenici za svoju matičnu državu i narod predstavljaju dijasporu. Ime je nastalo od grčke riječi
diaspeire, što u prijevodu na bosanski jezik znači: rasijanost, rasutost. Kada je riječ o ljudima koji žive u drugoj sredini, navedena riječ znači "rasuto stanje u kome žive
članovi nekog naroda u svijetu". Ti ljudi koji žive u dijaspori svjesni su činjenice da i oni i njihovi potomci u novoj sredini ostaju trajno živjeti. No, njihove veze s matičnom
zemljom i narodom se nikada ne prekidaju. Oni trajno čuvaju svijest o svom porijeklu, jeziku, konfesiji, kulturi i civilizacijskom krugu iz kojeg potječu. Također, prema
materijalnoj i društvenoj mogućnosti, održavaju veze s rodbinom, rodnim krajem i zemljom iz koje potječu. U onim sredinama gdje su brojniji i materijalno bolje osposobljeni
održavaju česte kontakte s matičnom domovinom preko udruženja i institucija koje su u novoj sredini formirali.
Dr. Enes Pelidija
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Emir Ramić, Predsjednik UO KBSA

Taib Pašanbegović, gl. imam za
Kanadu komentira: šta je potrebno
učiniti da osnažimo Kongres

PUT ZA INTEGRACIJU U AMERIČKO PRIVUĆI BOŠNJAKE
PATRIOTE I
I KANADSKO DRUŠTVO
INTELEKTUALCE
KBSA je u prošlosti artikulirao i
jačanja njihove pozitivne integracije u američko i
predstavljao interese bošnjačke
zajednice Sjeverne Amerike i
p r o m o v i ra o s v e p o z i t i v n e
aspekte bošnjačkog kulturnog naslijeđa, bošnjačke
etike i bošnjačkih vrijednosti života. KBSA je
afirmirao duhovni, nacionalni i patriotski identitet
američkih i kanadskih Bošnjaka:
multikulturni,
multivjerski i multietnički identitet BiH u američkom
Melting potu i kanadskom Kulturnom mozaiku;
koordinirao djelovanje svih oblika bošnjačkog i bh
organizovanja u Sjevernoj Americi; podsticao
sjevernoameričke Bošnjake za njihovu
konstruktivnu aktivnost u američkom i kanadskom
društvu.
KBSA danas nudi sadržaj koji će privući Bošnjake
koji trenutno nisu organizovani ni u jedan od oblika
bošnjačkog organizovanja u smislu očuvanja od
negativne asimilacije sjevernoameričkih Bošnjaka i

kanadsko društvo: putem podizanja nivoa
obrazovanja, i putem podizanja nivoa bošnjačke
svijesti o potrebi uključivanja Bošnjaka u njihove
vjerske, nacionalne i patriotske organizacije
KBSA sutra, strateška organizacija sa fokusom rada
na strateškim pitanjima bošnjačke i bosanskohercegovačke bitisanosti u sjevernoameričkim društvima.
Strateški cilj KBSA je produkcija mladih obrazovanih
Bošnjaka, očuvanih u svojoj duhovnosti i naciji,
superiornih u sekularnim naukama i sposobnih da
uzmu najodgovornije dužnosti u američkom i
kanadskom društvu. Tako produkovani superiorni
bošnjački lideri će bez kompleksa niže vrijednosti o
pripadnosti manjinskoj naciji, voljeti svoje, cijeniti
drugo, biti superiorni pojedinci-intelektualci, biti
integrisani u sve dijelove američkog i kanadskog
društva, sposobni da aktivno kreiraju budućnost
američkog i kanadskog društva, ali i Bošnjaka i BiH.

Esad Krcić, www.bosnjaci.net
Koliko je Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike opravdao razloge svoga postojanja?

KONGRES ZA NAŠE POTOMSTVO
Sama ideja postojanja Kongresa Bošnjaka Sjeverne
Amerike potpuno je opravdana.
KBSA se radom i aktivnostima u startu nametnuo
kao krovna organizacija svih Bošnjaka koji žive na
području sjeverno-američkog kontinenta, odnosno
kao organizacija koja štiti nacionalna prava Bošnjaka
i državotvornost Bosne i Hercegovine, elemente koji
su, posebno u zadnjih 15 godina, na udaru veliko
srpsko-crnogorskih i veliko hrvatskih nacionalfašista. KBSA je prepoznatljiv po uspješno urađenim
projektima i trebalo bi nam puno više prostora za sve
ih pobrojiti. Ali ne smije stati na tome! KBSA je
onemogućen da napravi više rezultata jer je
neprofitna organizacija, u kojoj se svi poslovi
obavljaju na volonterskoj osnovi. Posebno u ovoj
zemlji je poznato da se bez novca ne može uraditi
ništa veliko i značajno. Zato odavno postoji dobar
povod da KBSA pređe sa amaterskog na
profesionalnu realizaciju svojih odnosno naših
bošnjačkih planova. To naravno opet u dobroj mjeri
zavisi od nas Bošnjaka. Međutim takav rad mislim
najviše sputava 'nakrivljeni' Statut KBSA, kao i
pojednici koji se domognu Upravnog odobora i neke
funkcijice i tako manipuliraju sa KBSA, a time i sa
Bošnjacima. Nego, možda oni nisu toliko 'krivi' koliko
jeste sam način na koji se sprovodi delegiranje iz
pojedinih gradova preko tzv. koordinacija, koje, ako
ćemo biti iskreni, u biti ne postoje, ali se ipak kao
takve nameću da navodno postoje, da bi nekoga
drugog prozivali i napadali u "ime" KBSA, a naravno
kasnije dolazi do izbora čak člana Upravnog odbora,
kao najvećeg organa KBSA. Ovo govorim s
opravdanim razlogom i navest ću primjer New Yorka,
gdje delegiranje i izbor više liči na manipuliranje
nego da se iskreno unaprijedi rad jedne korovne
bošnjačke organizacije. Imate nekoliko primjera pa
se sami možete odlučiti koji ćete prihvatiti i sa čim se
trebate ozbiljno pozabaviti. Da se ne bih pogrešno
shvatio unaprijed moram naglasiti da nisam
zainteresiran niti za bilo koju funkciju u KBSA a
posebno ne u tzv. koordinacijama, ali uzimam sebi za
pravo da sam proteklih godina sa svojim radom van
KBSA pokazao da mi jeste stalo do napredovanja ove
naše krovne organizacije. Što govori da onaj ko želi
da uradi nešto za svoju organizaciju ili cjelokupnu

bošnjačku zajednicu ne
mora biti na nekoj funkciju
da bi to učinio. U ovom
kontekstu naglašavam da
New York ima dobre i jake
kadrove koji cijene i
uvažavaju rad KBSA, a time i
zaslužuju pažnju KBSA, pa
makar ih ove 'turbanske'
koordinacije 'potcjenjivački' neprimjećivale!
Smatram da je zrelo vrijeme da KBSA
preradi ovaj Statut, jer sa ovim gubi svoje
napredne kadrove, što se može desiti da u dogledno
vrijeme ostane bez zainteresiranih kadrova. Možda
se pitate kako? Pa ima nekoliko pojedinaca u KBSA
koji su uradili ogroman posao, nakon isteka njihovog
mandata njima je ovakvim Statutom suđeno da idu u
'staro gvožđe'. Znači da treba promijeniti Statut u
tom smjeru i osnivati 'podgrupe' unutar KBSA da se
upravo takvi pojedinci zadrže unutar KBSA, možda
na nekoj drugoj funkciji i time ćemo ići u jednom,
nazovimo razgranavanju, odnosno jačanju KBSA.
Ako se to ne uradi na ovoj
Skupštini, doći ćemo u priliku da nam nakon toga
niču nove organizacije, naravno koje u dobroj mjeri
možda neće imati veze sa KBSA.
Još jedna važna stvar: u UO KBSA mora biti
mjesta za predstavnike Bošnjaka iz
svih gradova Amerike i Kanade. Jer nema potrebe da
New York ili pak Chicago imaju po dva ili tri
predstavnika, koji se opet izaberu zbog određenog
neslaganja u zajednicama, a da gradovi u kojima živi
više hiljada Bošnjaka nemaju svog predstavnika. Ta
nepravda se konačno treba ispraviti, ako mislimo
dobro Bošnjacima u gradovima koji nisu obuhvaćeni
Upravnim odborom a time i KBSA kao našoj krovnoj
organizaciji.
U svakom slučaju, ako se svi budemo
iskreno borili i radili za Kongres Bošnjaka
Sjeverne Amerike, možemo očekivati svoj napredak.
Zato ne dozvolimo da nas uhvati
dollaromanija, učinimo nešto za sebe i svoje
potomstvo danas, jer KBSA uz Islamsku zajednicu
Bošnjaka jesu krov nad glavom Bošnjaka i oni
moraju naći mjesto ispod tog krova.

Senad Agić, gl. imam za USA odgovara: da li je opravdano postojanje KBSA

KONGRES JE VIŠE URADIO ZA BOŠNJAKE,
NEGO BOŠNJACI ZA KONGRES
Po t p u n o j e d e p l a s i ra n o
postavljati pitanje o
o p rav d a n o s t i p o s t o j a n j a
Kongresa. On je potpuno
opravdao svoje postojanje. Ne
imati Kongres Bošnjaka u SAD
tj. kolektivni politički glas,
ravno bi bilo totalnoj političkoj

nepismenosti i pasivnosti. Kongres je učinio puno,
mogao je više, ali koliko su Bošnjaci uradili za
Kongres on je uradio puno više od toga. Sva je sreća
da imamo pojedince u Kongresu koje bi svaka etnička
zajednica u ovoj zemlji žarko željela vidjeti u svojim
lobističkim timovima.
Kongres bi se jedino trebao više baviti strateškim
pitanjima Bošnjaka i BiH a manje dnevnom politikom.

Formiranje Kongresa Bošnjaka smatram jednim
od najvažnijih momenata u životu Bošnjaka
sjevernoameričke dijaspore. Sretan sam i
ponosan što je inicijativa za njegovo formiranje
krenula iz BIZ Gazi Husrev-beg džemata u
kojem, ako Bog da, krajem proljeća
zaokružujem 25 godina svog imamskog
djelovanja.
Bilo je to sad već pomalo davne 1999. godine,
na IV Susretu Bošnjaka, kad su se predstavnici
bošnjačkih džemata i organizacija zastupljenih
na tom skupu složili da krenu sa pripremama za
konstituisanjem KBSA. Na impresivno
organiziranom V Susretu u Čikagu krajem maja
2000. godine Kongres se rodio i počeo praviti
svoje prve korake. Danas, nakon skoro punih 7
godina djelovanja, može se reći da je Kongres
postao poznato ime ne samo u ovom dijelu naše
dijaspore nego i širom svijeta, uključujući i našu
BiH.
Brojni su rezultati Kongresa, ali ja među
najvećim smatram usvajanje Rezolucije o
Srebrenici rađanje lobijima. Umjesto odgovora
na pitanje šta je Kongres mogao učiniti, a nije
učinio radije bih rekao šta mislim da treba
planirati u budućnosti:
1) Na planu kadrovskog jačanja
-nastojati dovesti u svoj tim više ovdje već
afirmiranih Bošnjaka koji do sada nisu
animirani. Da odmah kažem da se ne slažem da
se to čini putem konkursa-automatski (kako se
to predlaže u izmjenama i dopunama Statuta
KBSA) nego posredstvom baze i na osnovu
nekih doprinosa koji ukazuju ne samo na
intelektualne i druge sposobnosti nego i
patriotizam i odanost bošnjačkim nacionalnim
ciljevima;
-uporedo s ovim ulagati napore na planu
stvaranja mladog kadra. Trebaju nam mladi
novinari, advokati, eksperti za međunarodnu
politiku i dr. Znam da su mnogi naši momci i
djevojke već stekli diplomu B.A., M.A., neki već i
PhD.
Ako među njima nemamo kadrove koji su za
nas, s obzirom na borbu za BiH, primarni, treba
ih obezbijediti. U tu svrhu zagovornik sam
osnivanja Fonda za stipendiranje pri većim
džematima i/ili pri Kongresu.
2) Na planu intenziviranja borbe za BiH:
-formirati tim ljudi koji bi u ovom dijelu
dijaspore radili organizirano na lociranju osoba
za koje postoji osnovana sumnja da su u toku
agresije počinile zločin ubistva, silovanja i sl.
Vjerujem da takvih ima puno i u SAD-a i u
Kanadi. Ako to ne urade naše istaknute
organizacije i pojedinci, neće političari. Ni u
slučaju zidova u špici takve djelatnosti nisu bili
političari.
3) Od projekata koje bi trebalo pokrenuti
predlažem:
- da se što prije krene sa izdavačkom
djelatnošću. Od ljudi od pera, a takvih hvala
Allahu imamo, formirati Odbor koji bi pisao djela
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na temu Zločini učinjeni nad Bošnjacima i BiH. U
Hagu već ima više nego dovoljno dokaznog
materijala iz kojeg se, uprkos očiglednom
opstruiranju istine i pravde, kao i predrasudama
prema Bošnjacima, vidi ko je klao, viktimizirao,
silovao, rušio, pljačkao, provodio planski i
sistematski teror u cilju zastrašivanja i progona,
itd.Stotine knjiga na temu holokausta mogu se
naći na policama univerzitetskih i drugih
biblioteka širom Sjev. Amerike i svijeta. Metode
upotrijebljene u istrebljivanju i iživljavanju nad
Bošnjacima i Bošnjakinjama dovele su satansku
umješnost mučenja i ubijanja do tačke poslije
koje više ništa novo nije moguće izmisliti. Grijeh
je to ne razotkriti i o tome ne ostaviti valjane
pisane tragove.
Osim što bi to bio doprinos pravdi za koju se
borimo, takvi projekti bi Kongresu donijeli i
itekako potrebna finansijska sredstva. Naravno,
inicijalna sredstva za konkretan projekat se uvijek
mogu obezbijediti od postojećih bošnjačkih
organizacija.
U zaključku želim izraziti nadu da će uticaj
Kongresa među Bošnjacima u budućnosti, ako
Bog da, još više jačati. Doduše, tempo dalje
afirmacije će ovisiti ne samo od rezultata na planu
intenziviranja procesa osvješćenja našeg naroda
nego i od tješnje veze sa bazom-što je do sada u
velikoj mjeri izostalo.
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Željko Milićević: kako u budućnost

POTREBNA VIZIJA ZA STOTINU
GODINA UNAPRIJED
Ja sam tek od nedavno član KBSA i nisam kvalificiran komentirati povijest
organizacije. Na današnji rad KBSA sam se osvrnuo u jednim od mojih priloga na
www.bošnjaci.net. Meni je očita potreba organiziranja Dijaspore ne samo kao
vanjskoga tkiva Bosne nego i kao izbornog tijela koje bi trebalo imati svoje
izabrane predstavnike u Parlamentu: Trenutni politički rad KBSA je vođen
potrebom na principu vakuuma - gdje vlada u Sarajevu ne može funkcionirati
zbog dobro poznatih Daytonskih promašaja, KBSA diže svoj glas i poduzima
korake u pravcu identifikacije problema društva i potom akcije za sprovođenje
reformi. Tu se sigurno može postići veći učinak međutim to zahtijeva ljudski i
financijski faktor.
KBSA danas ima dugačku listu zadataka koje treba prioritetno rješavati. Potrebe
Bosne su duboke i opsežne. Treba se dogovoriti i odlučiti koje će potrebe KBSA biti u stanju nositi na svojim
plećima.
Moj prijedlog za debatu na Susretima u Seattle-u je da se u okviru velike slike treba osvrnuti na povijest i
sadašnjost Bosne. Međutim što je danas potrebno je izrada modela države pedeset i stotinu godina u
budućnosti. I na osnovi toga je potrebna identifikacija društvenih promjena da bi se to postiglo.
Mi moramo preći sa borbe za opstanak i preživljavanje Bosne i Bošnjaka na nivo gradnje i pogotovo
nadgradnje cijele zemlje. U Njemačkoj je to uspješno učinjeno putem Marshall-ovog plana. Trebamo
napraviti takav plan za Bosnu - ja znam da će biti zemalja koje će biti spremne pomoći.
Njemačka je postala ekonomsko čudo jer je bila potpuno razorena - sva tehnologija proizvodnje se morala na
novo izgraditi. I u tome su dobili vrhunske tehnologije koje su nadmašile čak i tehnologije ondašnjih
darovatelja. To je bio istiniti paradoks.
Nema razloga da to Bosna ne može postići i prestići.

Nihad Krupić: šta bih promijenio da KBSA bolje funkcionira

DESET POSTULATA ZA BOLJU BUDUĆNOST
Meni je često na umu
Izetbegovićeva
sintagma iz njegove
knjige “Islam između
Istoka i Zapada” gdje
kaže:
RELIGIJA NE
TEŽI PROGRESU A
NAUKA HUMANIZMU.
Imao je sigurno razloga
da to kaže, jer ipak je
osobno dostigao prilično
visok status i u religiji i u
nauci i zna obje strane
medalje. Mislim da bi baš bilo interesantno upitati
članove odbora: Šta misle o KBSA, šta su učinili
osobno za KBSA, kako su birani u Upravni Odbor i ko
ih je predložio, koga predstavljaju, koje projekte su
učinili do sada u svojim sredinama, šta misle o
osnivanju nove organizacije za lobiranje u
Washingtonu, zašto se KBSA veže uglavnom za
džemate i možda još koje pitanje.
Kada bi se mene pitalo, ja bih izabrao drugačiji tim u
KBSA, koji bi riješio u prvoj godini rada:
Prvo: problem financiranja; Drugo: problem lobiranja
u državi gdje živimo; Treće: problem članstva;
Četvrto: problem odnosa sa našim zvaničnicima od
ambasada ovdje do Sarajeva; Peto: problem načina
izdavanja saopštenja i bavljenja visokom državnom
politikom umjesto jačanja baze gdje živimo; Šesto:
problem pripreme glasačkog tijela za izbore u
dijaspori i uguravanje našeg predstavnika od

parlamenta do ostalih državnih institucija; Sedmo:
problem makijavelskom self-eksponiranja pojedinih
ljudi iz odbora KBSA po Cezarovom principu - Ja sam
Senat, Ja sam Rim…; Osmo: učešće uleme u radu
skupština i okruglih stolova, gdje bih dao podjednaku
zastupljenost svima, a ne dvojici trojici kako je do
sada slučaj; Deveto: problem moralnog i
širokogrudog kredibiliteta ljudi koji se biraju: npr.
svaki izbrani član upravnog odbora bi morao uplatio
odmah $1000 za kasu KBSA, stipendira godišnje sa
$500 jedno šehidsko dijete u Bosni, učestvuje prvi u
svim donacijama za razne akcije koje pokreće,
medijski se oglašava da javnost zna za njega i njegov
intelektualni profil, bude aktivan kako u bošnjačkoj
zajednici gdje živi tako i u kanadsko-američkom
društvu. Prilikom predlaganja svaki potencijalni član
mora da bude zvanični kandidat barem većine
registrovanih organizacija iz jedne sredine, kažem
registrovanih u članstvu KBSA (kada smo kod
registracije KBSA mora da odluči hoće li ići na
pojedinačno članstvo ili članstvo organizacija),
poštiva instituciju i stavlja se u njenu službu, bude
uzoran u familiji, čistog obraza troši svoja sredstva za
putovanja, jer dragi Bože, pa mi živimo u Americi i
grijeh je trošiti pare institucije gdje nije potrebno, a
na drugoj strani tražiti punjenje kase KBSA od baze;
I deseto: svako saopštenje KBSA bi moralo da prođe
proceduru potpisa svih članova odbora, a ne da za
njega oni saznaju iz novina.
Ja sam aktivno učestvovao na Osnivačkoj
skupštini KBSA u Chicagu ali ne i u daljem kreiranju

Radio Muslimanski Glas
Muslimanski Glas se redovno emituje u
New Yorku
svake srijede navečer od 9:00-9:30,
na talasima
nezavisne radio stanice WNYE 91.5 FM

programa ove organizacije. Dakle mogu govoriti o
tome šta sam očekivao da ova institucija postane.
Prvo, krovna bošnjačka organizacija Sjeverne
Amerike koja će uspjeti da organizaciono poveže
kulturna, sportska i akademska bošnjačka društva,
kao i druge strane džemate. Dalje, želio sam da ova
organizacija bude uvijek u kontaktu sa bazom i spona
između nje i naše domovine. I što je najvažnije želio
sam da ovo tijelo postane institucija gdje će se timski
raditi u interesu cjelokupne zajednice ovdje kao i na
lobiranju naše države Bosne i Hercegovine u
američkim političkim institucija jer mi ipak živimo u
zemlji koja je centar ekonomske i političke moći. E
sada da kažem šta nisam želio da ova organizacija
postane.
Nisam želio da organizacija postane poligon za
reklamiranje pojedinaca, da skupovi protiču u
monologu gostiju i onih koji ih pripremaju i vode, da
se vrši iznutra lobiranje pojedinaca za funkcije u
Upravnom odboru ove organizacije, da se nastupa
individualno a sa pokrićem organizacije, da kongresi
ne protiču u paradnim manifestacijama i da se od
običnih akcija lobiranja ne prave senzacionalni
proglasi. Međutim, ja znam da nije lahko ni sve to
odraditi ali ipak poslije pet godina postojanja
najvažnije je da je ova organizacija opstala i došla u
poziciju da se nametne Kongresu i Senatu Amerike sa
pripremljenom rezolucijom o agresiji i genocida nad
BiH. Da se ništa nije uradilo osim lobiranja ove
rezolucije Kongres Bošnjaka je ipak ispunio svoju
svrhu postojanja.
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Tarik Bilalbegović, potpredsjednik BASVBH, Washington DC

KBSA NE SMIJE POSTATI
IZOLOVANA INSTITUCIJA
KBSA je apsolutno potrebna institucija za
Bošnjake Sjeverne Amerike. Puno je
napravljeno, pogotovo u sadašnjem sastavu
UO, i u dobroj mjeri zasluge pripadaju
idejnim tvorcima! Da bi se ideja KBSA i dalje
razvijala imperativno je da podmladi svoje
članstvo, uvede konkretnu odgovornost,
smanji utjecaj raznih organizacija / gradova
na svoj rad, i osloni se na nove članove koji su
obrazovani u SAD da bi se realizirali KBSA
ciljevi u SAD / Kanada. KBSA ne smije
dozvoliti mogućnost da postane "izolovana"
institucija koja se neće moći uklopiti u SAD
društvo zbog svojih godina.

Želite štampati svoju knjigu, a ne znate kako?!

JAVITE SE NA
www.bmg.ba

bmg@bmg.ba

$15500

Ford Mustang GT
2002

$14900

$15900

$13900

$14999

reduced

reduced

2006 DODGE CARAVAN

$9995

McMAHON
PONTIAC - GMC

$5995

2004 DODGE STRATUS

LATIF KALIĆ

2000 MITSUBISHI GALANT

$16787

2005 FORD EXPLORER

$8757

2006 MAZDA 6

$9876

2005 CHEVY COBOLT

$15982

Sales Representative

314-659-6543
3295 S Kingshighway
St. Louis, MO 63139

$9235

2004 CHEV CAVALIER

$13981

2006 BUICK LACROS

$16500

FINANSIRAMO VAŠU KUPOVINU

2 GODINE ILI 100000 MILJA
POWERTRAIN WARRANTY

2004 PONTIAC GRAND AM

2006 CHEV MALIBU

2004 JEEP GRAND CH
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Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike i Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike pozivaju sve Bošnjake da
prisustvuju 12. susretima Bošnjaka Sjeverne Amerike u Seattle od 25. maja do 28. maja 2007. godine

SVI BOŠNJAČKI I BOSANSKOHERCEGOVAČKI
PUTEVI VODE U SEATTLE
Hotels:

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike, Islamska
z aj ed ni c a Bo š nj aka Sj everne Ameri ke i
Organizacioni odbor 12. Susreta Bošnjaka Sjeverne
Amerike pozivaju sve američke i kanadske Bošnjake
i sve prijatelje Bosne i Hercegovine, ma gdje bili, na
tradicionalne Susrete Bošnjaka Sjeverne Amerike u
Seattle od 25. maja do 28. maja 2007. godine.
Svojim dolaskom vi ćete dati doprinos da se miris
Bosne i Herecegovine po prvi put proširi i na
Zapadnu obalu SAD. Tradicionalni Susreti oko
300.000 Bošnjaka Sjeverne Amerike se održavaju
svake godine za vrijeme Memorial Weekenda u
jednom od gradova gdje je bošnjačka zajednica
dovoljno stasala da se može prihvatiti vrlo složenog i
ambicioznog posla koji uključuje pripreme oko
održavanja skupština Kongresa Bošnjaka S.
Amerike, IZ Bošnjaka u S. Americi, okruglih stolova,
promocija, mevluda, revije horskih i folklornih
grupa, sportskih i šahovskih takmičenja, centralne
svečanosti. Ovogodišnji 12. susreti su po mnogo
čemu izuzetni. Održavaju se u Seattlu i to u povodu
ulaska u drugo stoljeće organiziranog i
kontinuiranog postojanja i djelovanja Bošnjaka na
Američkom kontinentu. Zato:
Poštovani imami, predsjednici i aktivisti džematskih
odbora, uvažene džematlije i članovi Islamske
zajednice Bošnjaka u Sjevernoj Americi
Prisustvujte najvećem tradicionalnom učenju
mevluda u Sjevernoj Americi, na kojem ćemo
osjetiti bratsku blizinu i povezanost jednih ka
drugima. Na kojima ćemo osjetiti i ojačati ljubav
prema Uzvišenom Allahu Dželle Šanuhu i Njegovom
miljeniku Muhammedu Alejhisselam, i našoj časnoj
vjeri Islamu.
Poštovani intelektualci, naučni radnici, prijatelji
Poziv donatorima i sponzorima:
Dragi Prijatelji,
Uvaženi Privrednici,
Braćo i sestre Bošnjaci, Esselamu Alejkum!
Neka je hvaljen i slavljen
Uzvišeni Allah dž. š. koji nas je
stvorio da živimo zajedno. Neka
podari Svoj oprost, mir, radost,
bratsku ljubav, solidarnost i
razumijevanje našim dušama.
Neka nas sve Njegova milost
prekrije.
Dvanaesti susreti Bošnjaka
Sjeverne Amerike po prvi puta se
održavaju na zapadnoj američkoj
o b a l i u g ra d u S e a t t l e - u ,
federalna država Washington.
Datum održavanja, kao i svake
godine, je zadnji vikend u maju,
Memorial day, odnosno od petka
25. do ponedjeljka 28. maja.
Za ovu priliku smo predvidjeli
raznovorsni program vjerskog,
kulturnog, političkog i sportskog
sadržaja, gdje se za sve uzraste
može po naći nešto interesantno.
Za ovu priliku dolaze nam naši
vjerski i politički lideri i eminentni
intelektualci. Već su potvrdili
dolazak dr. Mustafa Cerić, reisul-ulema IZ BiH, dr. Haris

nauke i knjige:
Pridružite nam se na okruglom stolu KBSA pod
nazivom: “Nacionalni program Bošnjaka realnost ili
utopija”.
Pridružite nam se na okruglom stolu IABNA pod
nazivom: “Snagom islamskog obrazovanja i odgoja
do snažne islamske ličnosti i zajednice”. Ukoliko ste
spriječeni da dođete, svoje radove možete poslati na
adresu: info@bosniak.org
Poštovani biznismeni:
Dođite na Susrete Bošnjaka Sjeverne Amerike u
Seattle i promovišite svoj biznis. Dođite i upoznajte
druge biznismene iz dijaspore i matice. Dođite da se
upoznate sa ciljevima nove poslovne organizacija
Bošnjaka Sjeverne Amerike. Budite sponzori ovih
prvih susreta Bošnjaka na zapadnoj obali SAD i
Kanade. Sponzorirajući ove susrete vi sponzorirate i
sebe.
Poštovani ljubitelji knjige, lijepe riječi, književnosti,
poezije:
Dođite i promovirajte svoje knjige. Dođite na
druženja sa knjigom, književnošću i poezijom.
Dođite da se i u Seattlu čuje bosanski jezik.
Poštovani sportaši, posebno fudbaleri:
Dođite da se takmičite na najvećem bh fudbalskom
turniru u Sjevernoj Americi: ”Kongres Kup”. Dođite
da našim Amerikancima pokažemo kako Bosanci i
Hercegovci igraju najpopularniju igru na svijetu.
Dođite da se sportski družimo.
Poštovani prijatelji sevdaha, bh kulture i umjetnosti:
Dođite na najveću godišnju kulturnu manifestaciju
Bošnjaka Sjeverne Amerike: “Kongresno veče”.
Nećete se ni ovog puta pokajati jer ćete uživati u
predivnom sevdahu poznatih estradnih umjetnika iz
BiH. Prisustvujte prvoj Smotri bošnjačkog folklora u

Silajdžić, član Predsjedništva
BiH, Bakir Izetbegović,
potpredsjednik SDA, i dr. U
Kongresnoj večeri u muzičkom
dijelu programa nastupat će Al
Dino i brojne folklorne grupe…
kao što znate kompletni susreti
zahtjevaju brojna vremenska
odricanja, ali i snažnu financijsku
potporu. Ove godine po prvi puta
na susretima će se održati i
Smotra bošnjačkog folklora.
S obzirom da je Bošnjačka
zajednica u Seattleu malobrojna,
a uz to svega je desetak godina
da smo na ovom području, gdje
sa jednim Centrom pokušavamo
obezbijediti budućim
generacijama makar dijelom
sretniju budućnost, da budemo
konkretniji, u fazi smo
p r i k u p l j a n j a s r e d s t ava z a
izgradnju Centra i džamije, prve
na ovoj strani SAD i Kanade, i
svaki dan očekujemo dobijanje
dozvole od grada, pa da je hajirli
počnemo graditi. Radi
uspješnosti održavanja
kompletnih Susreta slobodni
smo vas poz vati da nas
financijski podržite, odnosno da
sa vašim biznisom budete
sponzor 12-tih Tradicionalnih

susreta Bošnjaka.
U nadi da ćete prihvatiti naš
poziv spremni smo po dogovoru
na Susretima reklamirati vaš
biznis u formi u kojoj Vi hoćete i
želite da reklamirate sebe i svoj
biznis. Uz donaciju dostavite
nam propagandni materijal svoje
firme i biznisa kojim se bavite i
mi ćemo ga dijeliti i reklamirati
tokom susreta Bošnjaka. Isto
tako, zamolili bi vas da sa ovim
pismom upoznate svoje
prijatelje koji imaju svoje biznise
i bave se određenom vrstom
poduzetništva ovdje, pa da se i
oni uključe u ovu akciju
sponzorstva 12. susreta
Bošnjaka Sjeverne Amerike.
Hvala!
Bujrum, odazovite se našem
pozivu!

Vaše donacije pošaljite nam na
adresu:
ICBW (Pay to the order)
20004 24th Ave NE
Shoreline, WA 98155
Ili kontaktirajte nas na telefon:
(206) 365-3350
Organizacioni odbor susreta
Bošnjaka u Seattle

Extended Stay America
13300 Stone Ave N
Seattle, WA 98133
ngt@extendedstay.com

Embassy Suites
20610 44th Avenue West
Lynnwood, WA 98036 USA
phone: 425-775-2500
fax: 425-774-0485
Holiday Inn Express
14115 AURORA AVENUE NORTH
SEATTLE, WA 98133 UNITED
STATES
phone:1-206-3657777
fax: 1-206-3658888
Days Inn North Seattle
19527 Aurora Ave North (North
Aurora Ave & 195th)
Seattle, WA 98133 US
Phone: 206-542-6300
Econo Lodge North (WA162)
14817 Aurora Avenue North ,
Seattle, WA, US, 98133
Phone: (206) 367-7880
Fax: (206) 368-8839
Best Western Evergreen Inn
13700 Aurora Avenue N, Seattle,
WA
Phone: 206-361-3700
Fax: 206-361-6308
Toll free: 1-800-213-6308
Ramada Limited North of Seattle
22127 Hwy. 99, Edmonds, WA
Edmonds, WA, US 98026
Phone: 425-776-0200

okviru susreta Bošnjaka SA.
Poštovani omladinci i studenti:
Dođite da se u okviru Susreta družite i tako
promovirate bh mladost.
Poštovani prijatelji informativne riječi:
Dođite da se družite i da zabilježite najveći događaj u
bošnjačkoj i bh dijaspori Sjeverne Amerike.
Dragi prijatelji,
Zaboravimo sve naše probleme, neslaganja, svađe,
podjele. Podredimo pojedinačno, kolektivnom.
Ujedinimo se u jedan zajednički jaki kolektiv u ime
samo jednog cilja; pokazivanja i dokazivanja da kao
lojalni građani Kanade i SAD i kao civilizovan narod
možemo i hoćemo na organizovan način očuvati i
jačati našu kulturu, tradiciju, historiju, duhovnost i
jezik u američkom melting potu i kanadskom
kulturnom mozaiku.
Neka bar na ovim susretima, makar na kratko svi
problemi i podjele ostanu u drugom planu. Neka u
prvom planu bude kolektiv, zajedništvo i druženje u
ime iskazivanja naše ljubavi prema bošnjačkom biću
i BiH, ovamo daleko preko bare kako to lijepo reče
pjesnik.
Sve informacije možete dobiti na: (206) 365-3350
info@bosniak.org, info@dzemati.org,
iabna2003@hotmail.com,
miz_seattle@hotmail.com
Vidimo se u Seattle-u.
Predsjednik KBSA Prof. Emir Ramić
Predsjednik IABNA Dr. Bajram ef. Mulić
Predsjednik Organizacionog odbora Dr. Muhamed
Saračević
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Ne dozvolite da vam insekti
i bube pokvare ove lijepe
ljetne dane
Napisao Dr Justin Hugo
Specijalista za porodičnu medicinu
Fenton Family Medicine
Sunčani, sparni dani i tople vlažne ljetne noći često nas čine umornim,
odnose nam životnu energiju i umanjuju naše svakodnevne aktivnosti.
U svijetu insekata i buba koje lete oko nas kad smo napolju, ujedaju
nas ili bodu, sasvim je suprotno u ljetnim danima oni su najaktivniji i
najviše rade!
Od svih insekata u ljetnom periodu, naviše muke zadaju nam komarci.
Obično se smatra da ujed komarca nije bog zna kakav problem.
Komarac ujede, mi se češemo i to je uglavnom sve. Medjutim, nedavno
saznanje da komarci prenose opasni virus West Nile natjerao je ljude da
se više brinu kako da izbjegavaju njihov ujed, naprimjer da manje
izlaze rano ujutro ili u sumrak, kada komarci lete u rojevima, ili da
koriste sredstva protiv insekata koja sadrže diethyl-meta-toluamide
(DEET), onda kad moraju biti napolju. Preporučuje se takodjer
upotreba sredstava protiv znojenja i nošenje odjeće svijetlih boja, pošto
znoj i jake boje privlače komarce, isto kao i mirisi i sredstva za njegu
kose.
Ako volite kampovati ili pješačiti, ako živite ili boravite u šumovitim
predjelima, onda možete imati problema sa krpeljima i sličnim
insektima. Neki od njih prenose tzv. Lyme-ovu bolest; medjutim, treba
da prodje puna 24 sata da se bolest prenese i zato treba stalno
kontrolisati kožu i eventualno ukloniti krpelja, da se smanji rizik. Treba
nositi odjeću koja pokriva svu kožu, dobro je imati kapu ili šešir i
koristiti zaštitna sredstva koja sadrže DEET. Da se ukloni krpelj, teba
kožu premazati alkoholom ili lakom za nokte, pa onda pažljivo
odstraniti insekta pincetom. Ugroženo mjesto na koži treba očistiti,
kako bi se spriječila infekcija.
Ujedi pauka su obično bezopasni, osim ako se radi o ujedu pauka koji se
zove Brown Recluse, čiji ujed je opasan za ljude. Ako se oko ujedenog
mjesta pojavi crveni krug sa crnim udubljenjem u centru, treba tražiti
ljekarsku pomoć. Za bilo koji paukov ujed, treba kožu prati toplom
vodom i sapunom, dva do tri puta dnevno i premazivati kremom koja
sadrži antibiotik, sve dok koža ne ozdravi.Na oteknuto mjesto treba
stavljati hladne obloge i uzeti sredstvo protiv bolova.
Ujedi pčele, ose ili stršljena mogu biti potencijalno opasniji i bolniji od
prethodnih. Žaoka preostala nakon ujeda uklanja se pincetom,
hvatajući je sto bliže koži i lagano vukući. Ako je insekt još tu, ne treba
ga pritiskivati, da ne bi više otrova dospjelo u kožu. Nakon što je žaoka
uklonjena, kožu treba dobro oprati. Hladni oblozi smanjiće otok i
ublažiti bolove.
Najopasnije je ako je ujedena osoba alergična na otrov insekta. Može
nastupiti otežano disanje, gušenje, vrtoglavica i nesvjestica u roku
nekoliko minuta. Ako se neki od ovih simptoma pojavi, treba odmah
tražiti hitnu pomoć.
Ako ujed nekog insekta prouzrokuje otok ili bolove koji sprečavaju
vaše normalne aktivnosti, ili ako se isti ne smanjuju uprkos preduzetih
osnovnih mjera, tebate tražiti ljekarsku pomoć.
Sa malo predostrožnosti i strpljenja, svi koji vole biti napolju u ove
ljetne dane mogu uživati u ljepotama prirode, i to bez ikakvih
problema.
St. Anthony's Medical Center
Lemay Internal Medicine
314 543 5984
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Bratunac, obavljena Dženaza i ukop civilnih žrtava rata

Zločinci su još
uvijek slobodni
U Bratuncu je 12. maja uz prisustvo više od
6.000 ljudi obavljena je dženaza i ukop 93
identifikovane civilne žrtve rata, stradale 1992.
godine u Bratuncu. Iako je za pripreme ove dženaze
bilo preostalo samo šest dana, sve je proteklo u
najboljem redu. Porodice žrtava i prijatelji
doputovali su iz cijele BiH, ali i dijaspore, kako bi se
dostojanstveno oprostili od svojih najmilijih.
Dženazi je prisustvovao član Predsjedništva BiH
Haris Silajdžić, predsjednik Predstavničkog doma
Sulejman Tihić, brojni drugi predstavnici vlasti i
stranih ambasada u BiH, a delegaciju Vlade
Republike Srpske predvodio je ministar Omer
Branković. Ovaj događaj polučio je ogromnu pažnju
javnosti i medija. Dženazi je prisustvovalo više od
sedamdeset stranih i domaćih novinara.
Kako je neposredno pred dženazu saopćeno
iz Organizacionog odbora, pripreme za ukop i
dženazu Bošnjaka, civilnih žrtava rata u Bratuncu,
obavljene su u skladu sa planom. Pristupni put novoj
lokaciji, koju je samo šest dana prije planiranoga
ukupa usvojila općinska Skupština u Bratuncu,
sagrađen je, nasut i asfaltiran, u dužini od oko pet
stotina metara. Iskopana su grobna mjesta,
obezbjeđen smještaj za rodbinu i prijatelje, te
Obraćanje: Sumeja Mujkanović,
rahmetli Mustafe ef. Mujkanovića

Izjava, Haris Silajdžić, član Predsjedništva
BiH

kćerka

Oni su bili nedužni.
I nikome ništa nisu skrivili.
A danas su ovdje i čekaju da ih spustimo u
zemlju.
Dragi prijatelji,
Petnaest godina je prošlo od trenutka kada je
zločinačka ruka ubila naše majke i očeve, sestre i
braću, djecu i prijatelje. Nalazili smo ih u
masovnim grobnicama sa flašicama u kojima je,
u vrijeme kada su ubijeni, bilo mlijeko.
Nepopijeno.
Imali su samo dvije i po godine.
Nalazili smo starce i starice od osamdeset i dvije
godine, ubijene a onda ukopane, zajedno sa
štapom, bez kojega nisu mogli da se kreću. Ni
oni, sami i bespomoćni, nisu uspjeli pobjeći od
zločinačkog noža.
Petnaest godina poslije, dok naše najmilije
spuštamo u zemlju i zauvijek se opraštamo od
njih, zločinci slobodno šetaju nudeći nam
slobodu, mir i demokratiju po svojoj mjeri.
Šetaju se nekažnjeno i ovim gradom. I mnogim
drugim bosanskim gradovima.
Mi članovi porodica ubijenih godinama već
zahtijevamo da se zločinci uhapse. Da im se sudi.
Ali ni domaće vlasti, ni međunarodne institucije
to ne žele učiniti. Naprotiv, onima koji su počinili
zločine, ili su naložili njihovo izvršenje, danas su
ugledni građani ove zemlje.
A mi žrtve, i dalje ćemo to ostati.
Međutim, ova svjetska sramota, danas neće
umanjiti dostojanstveni oproštaj od naših
najmilijih.
Ne zaboravimo, na ovom mjestu je mogao biti
bilo ko od nas.
Zato, njima koji su nedužni ubijeni, poželimo
vječni rahmet, njihovim dušama dženet, a
bosanskim i svjetskim vladarima da shvate, da
nekažnjeni zločinci ne mogu mirovati.
Dragi prijatelji
Pozivam vas još jednom da se dostojanstveno
oprostimo od naših najmilijih.
Rahmet im duši.
I od nas još jednom Fatiha za sve njihove nevine
duše.
El-fatiha

brojne zvaničnike, koji su prisustvovati dženazi.
Medicinski timovi koji su angažirani za dežurstvo
tokom dženaze intervenirali su više od 200 puta, jer
su visoka temperatura, jake emocije i oproštaj od
najmilijih, kod prisutnih izazivali stanje šoka i
uzbuđenosti, te česte nesvjestice. I pored svega,
dženaza i ukop su prošli u najboljem redu.
Uz prisustvo članova porodice, tuzlanskog
Muftijstva, predstavnika lokalne vlasti i oko 300
vjernika u Bratuncu je u nedjelju 13. maja 2007.
obavljena dženaza imamu Mustafi ef. Mujkanoviću,
ubijenom također 1992. godine. Dženazu je

predvodio Muharem ef. Omerdić, izaslanik reisu-luleme Islamske zajednice u BiH dr. Mustafe ef.
Cerića. Prema želji porodice, bratunački imam
ukopan je u dvorištu gradske džamije, a njemu će u
narednom periodu na tom mjestu biti podignuto i
turbe. Preostalo 95 tijelo, koje je trebalo također biti
ukopano 12. maja, zbog nepotpune dokumentacije,
ukopano je tek u srijedu 16. maja, u prisustvu
porodice koja je doputovala iz SAD-a.
Radove na pripremi mezarja i tijela za ukop
obavila su preduzeća JP Gradska groblja Visoko i
Komemorativni centar Tuzla. Vlada Republike

Normalna i potpuno legitimna stvar je
ukop mrtvih. Nažalost, trebalo je mnogo napora
da se ovo učini, a evo, ponovo gledamo u tabute i
one koji ovih dana govore da je ovo prošlost nisu
u pravu. Ovo nije prošlost. Ovo je naša stvarnost,
koju mi živimo danas. To se može vidjeti i ovdje. U
skladu s tim, samo na pravdi se može graditi
budućnost i mir.
Međunarodna zajednica,
ljudi iz
Američke ambasade i gospodin Gregorian iz OHRa pomogli su da se u Bratuncu obavi dženaza.
Vrlo često imamo primjedbu na rad
Međunarodne zajednice, međutim, moramo reći
da su ovdje sve dobro uradili, iako nije bilo
jednostavno. Posebno gospoda iz Američke
ambasade učinili su da ovo danas bude kako
treba da bude.
Srpske prihvatila je da obezbijedi sredstva u visini
od 165.000 maraka za kupovinu zemljišta
planiranog za mezarje, a Vlada Federacije
obezbijedila je kompletnu logističku podršku za
ukop i dženazu.
Prisutnima na dženazi obratili su se Sumeja
Mujkanović, kćerka Mustafe ef. Mujakovića, koja je
pozvala domaće i strane institucije da poduzmu sve
kako bi se zločinci kaznili. Također, govorio je naibu
reis Ismet ef. Spahić. Dženaza je otpočela himnom
BiH i ilahijom „Šehidi“, a vjerski dio je bio ispunjen
učenjem ajeta iz Kur'ana hafiza: Dedića, Đulovića,
Huskanovića, Skejića, Nuhanovića, Jahića, Kape i
Naibu reisa. Nakon što je muftija Husejin ef.
Kavazović objasnio način klanjanja dženazenamaza, predvođenje džemata i klanjanje dženaze
preuzeo je Naibu reis Ismet ef. Spahić.
Iz petnaestak gradova u cijeloj BiH na dan
ukopa prema Bratuncu je krenulo pedeset autobusa
koji su omogućili prisustvo na dženazi svima koji su
željeli doći u Bratunac. Po dolasku rodbine i
prijatelja, te domaćih i stranih zvaničnika na lokaciji
ispred mezarja, gdje je postavljen prototip nišana
koji simbolizira stradanje nevinih civilnih žrtava rata
na ovom prostoru, položeno je cvijeće i proučena
Fatiha.
Na mezarju koje će imati oblik ljiljana tokom
narednih nekoliko godina bit će ukupano 630 civilnih
žrtava rata, koje su stradale u Bratuncu.
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Aktivnostima Bošnjačko-američkog
Savjetodavnog vijeća za Bosnu i
Hercegovinu sa sjedištem
u Washington DC-u

Alkalaj posjetio
BAACBH
Članovi vijeća su ovom prilikom sa
ministrom razmijenili dosadašnja
iskustva vezana za učešće SAD-a u
cjelokupnim reformskim
procesima u BiH, te razmotrili
moguće korake kojima bi se ovo
učešće američke administracije
još više podržalo.
U sklopu svoje višednevne posjete Washington
DC-u, ministar vanjskih poslova BiH g. Sven
Alkalaj je posjetio i Bošnjačko-američko
Savjetodavno vijeće za Bosnu i Hercegovinu.
Članovi vijeća su ovom prilikom sa ministrom
razmijenili dosadašnja iskustva vezana za učešće
SAD-a u cjelokupnim reformskim procesima u
BiH, te razmotrili moguće korake kojima bi se ovo
učešće američke administracije još više podržalo.
Bilo je, također, govora o bosanskohercegovačkoj dijaspori u SAD-u i modelima
njenog angažmana u pravcu ostvarivanja što
bolje povezanosti sa maticom BiH.
Predstavnici savjetodavnog vijeća su, 14. aprila,
u svojim uredskim prostorijama ugostili i
predsjednika "Genocide Watch" dr. Gregory
Stantona. Ova organizacija radi na zagovaranju
međunarodne kampanje za zaustavljanje
genocida širom Svijeta. Dr. Stanton je
dugogodišnji prijatelj Bosne i Hercegovine, a
njegova organizacija je radila na
objelodanjivanju istine o genocidu počinjenom u
Bosni i Hercegovini. Predstavnici Savjetodavnog
vijeća su se zahvalili dr. Stantonu i njegovoj
organizaciji na dosadašnjem radu i njihovom
nastavku djelovanja. Dr. Stanton i članovi
savjetodavnog vijeća su se složili oko rada na
zajedničkim projektima u budućnosti.
Predstavnice Međunarodnog Republikanskog
Instituta, Courney Perez, službenica centrale u
Washington-u i Barbara Broomell, direktorica
ureda u Bosni i Hercegovini posjetile su prošloga
mjeseca BAACBH. Predstavnici Savjetodavnog
vijeća su informisali gošće o svojim trenutnim
aktivnostima, naročito o planu stvaranja i jačanja
Kluba prijatelja BiH u Američkom Kongresu, te
održavanja američkog političkog prisustva u BiH.
Gošće su podržale takav vid djelovanja u
Washington, DC-u. Međunarodni Republikanski
Institut inače u BiH radi na projektima
demokratizacije i obuke političkih stranaka, te
jačanju uloge nevladinih organizacija u
političkom životu.

SREBRENICA
U nedjelju, 5 maja 2007, u programu bošnjačkog radija Behar St. Louis
uspostavljena je telefonska veza sa Kampom žrtava genocida
Srebrenice. Gost našeg programa bio je Ćamil Duraković, predsjednik
Inicijativnog odbora za kolektivno iseljenje iz Srebrenice.
Kamp u Sarajevu,
kolektivno iseljenje…
kako, zašto?
To k o m 1 9 9 5 . i
1996. finalizirao se jedan od
projekata etničkog čišćenja
i genocida koji se desio u
Srebrenici. Presuda
Međunarodnog suda u
februaru ove godine
pokazala je i dokazala da se
u Srebrenici desio genocid.
Šta je sada bitno? Bitno je da svi mi koji smo bili
žrtve tog genocida, a ovo govorim kao pravnik, ma
gdje živjeli, u USA, u Australiji, bilo kojem dijelu
svijeta, Srebrenici, Sarajevu ili bilo gdje u BiH,
također, koristimo tu presudu u borbi za naša prava
koja nam pripadaju, ukoliko se poštuje
međunarodno pravo. Ova ideja je proizišla iz samog
naroda, kada smo mi nakon Presude rekli jasno i
glasno, da ukoliko se Presuda ne izvrši, i ukoliko se
Srebrenica ne izuzme iz ustavno-pravnog sistema
entiteta, koji je kriv za ono što se dogodilo u julu
1995, a kriva je Republika Srpska, da ćemo mi
kolektivno napustiti taj grad, i da ne želimo više
živjeti pod kontrolom tih ljudi koji su nas i ubijali
1995. godine.
Dakle, nakon mjesec ili mjesec i po dana, nakon
naše navedene inicijative tj. odluke, mi smo uistinu
morali organizovati jedan kamp protestnog i
simboličnog oblika, u Glavnom gradu Države, gdje
su osim državnih, smještene i međunarodne
institucije koje mogu da nam pomognu. Tako smo
već od 16. aprila osnovali taj Kamp koji ima svoje
oficijelno ime Kamp preživjelih žrtava genocida u

Srebrenici, gdje sad svakodnevno procirkulišu
hiljade ljudi koji su bili žrtve tog genocida, ali i drugih
ljudi BiH, jer ovo je sad opšteprihvaćena ideja i ovo
više nije pojedinac ili više pojedinaca, nego ideja
koja će ako Bog da uspjeti u skorije vrijeme.
Koliko trenutno Kamp broji ljudi?
Trenutno oko 80 ljudi imamo ovdje koji stalno
borave u ovom kampu, da je nazovem radna grupa
ljudi, koja pomaže izgradnju infrastrukture kampa, a
ukoliko naši zahtjevi ne budu u potpunosti ispunjeni,
mi pripremamo kamp da bi mogao da bude
prihvatilište za eventualno kolektivno iseljenje
Srebreničana, ukoliko bi Srebrenica ostala u
ustavno-pravnom sistemu Republike Srpske.
Faktički donijeli smo Srebrenicu, ovdje u srce Bosne,
da svi vide kako je to nama, kakvi to ljudi žive tamo,
kakva prava ostvaruju.
Dakle cilj je Distrikt Srebrenica, koliko je to po
vama ostvarljivo?
To je jedan minimum, genocid je jedinstven oblik
zločina, koga ponekad obični ljudi, pa čak i žrtve tog
genocida, ne razumiju. Genocid je oblik zločina koji
direktno spada u kategoriju međunarodnog prava.
Kada se desi jedna presuda Međunarodnog Suda
koja konstatuje genocid, onda postoje i sankcije za
taj genocid. A to nalaze međunarodno pravo i razne
konvencije koje i jesu dio tog međunarodnog prava.
Dakle, to je jedan minimum u ovom momentu,
ukoliko se bude provodila i izvršila presuda. Imamo
razne rezolucije o Srebrenici iz 1993 godine, kada je
Srebrenica proglašena zaštićenom zonom od strane
UN. Ta rezolucija još nije legalno ukinuta. Zatim

Bosna i Hercegovina dobija novog Visokog predstavnika

LAJČAK UMJESTO ŠILINGA
Upravni odbor Vijeća za provedbu mira donio je
odluku da imenuje ambasadora Miroslava Lajčaka
za novog visokog predstavnika za Bosnu i
Hercegovinu. Ambasador Lajčak će naslijediti
sadašnjeg visokog predstavnika Kristijana Švarc Šilinga čiji mandat ističe 30. juna ove godine.
Miroslav Lajčak trenutno radi kao generalni direktor
za politička pitanja u Ministarstvu vanjskih poslova

Slovačke. Profesionalni je diplomata sa bogatim
iskustvom u jugoistočnoj Evropi. Jedna od
najistaknutijih funkcija koju je obavljao je
medijator i lični izaslanik visokog predstavnika
Evropske Unije za zajedničku vanjsku i sigurnosnu
politiku Havijera Solane, prošle godine u Crnoj Gori.
U tom svojstvu je nadgledao provođenje
referenduma u Crnoj Gori.

Zbog zločina u Kiseljaku, Varešu i Stupnom Dolu

VAŠ MORTGAGE LOAN OFFICER - DEVET GODINA ISKUSTVA

BRUNO MRUCKOVSKI
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8707 Gravois Rd.
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ILIJAŠEVIĆ OSUĐEN NA
15 GODINA ZATVORA
Dominik Ilijašević Como osuđen je
nepravosnažnom odlukom
Kantonalnog suda u Zenici na 15
godina zatvora. Ilijaševiću je suđeno
za ratni zločin protiv civilnog
stanovništva na području Kiseljaka,
Vareša i Stupnog Dola tokom 1993. i
početkom 1994. godine. Optužba je
poslije izricanja presude izrazila
zadovoljstvo kaznom, a odbrana je
najavila žalbu i izmještanje

predmeta na
Hercegovine.
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Put prema Evropskoj Uniji - primjetan
mali napredak

U SARAJEVU
U toku razgovora u program Radija Behar javilo
se nekoliko slušalaca sa riječima podrške žrtvama
genocida i samoj inicijativi… Duraković se
zahvalio i zaključio razgovor sljedećim riječima:
Srebrenica nije samo pitanje Srebrenice,
Srebrenica se nalazi u BiH, genocid koji je
počinjen u Srebrenici je počinjen dakle u BiH. To
je možda nešto što bi moglo da preokrene
kompletnu situaciju u BiH, nama je najviše
potrebna moralna podrška naših ljudi. Mi koji smo
bili žrtve genocida 1995. godine, kroz svoje
jedinstvo i zajedničku snagu moramo pokušati i
ako Bog da u tome uspjeti da realizujemo ono što
smo započeli. Ovo ne smije postati humanitarni
slučaj. Nemojte prikupljanjem novčanih
sredstava da pomislite da ste završili pomaganje
ovog projekta. Na našem jedinstvu možemo
samo opstati. Pogotovo oni ljudi koji su preživjeli
genocid.
imamo rezolucije američkog Senata i Kongresa
2005, gdje je konstatovano da se u Srebrenici desio
genocid. Ostvarenje naših zahtjeva je vrlo izvjesno
ukoliko Međunarodna zajednica zaista stane na
stranu žrtava genocida, ukoliko se to bude poštivalo
kao što se poštivalo prema drugim zajednicama u
prošlosti, u historiji. Mi vrlo dobro znamo šta se
desilo Jevrejima u Drugom svjetskom ratu i da su
ostvarili mnoga prava na osnovu holokausta, dobili
čak i državu, i mislim da je distrikt nešto minimalno
što se može desiti Srebrenici u ovom momentu.
Koliko ideja distrikta ima potporu bošnjačkih
političara?
Mi imamo kod bošnjačkih političara jedinstvo po
ovom pitanju, što je historijski momenat, i oni su
uistinu stali iza naše inicijative, i na razne načine
izražavaju tu podršku. Međutim kakva je današnja
struktura vlasti, trenutno u Državi, u Parlamentu, u
svakom momentu dođe do blokada, i ovakva
inicijativa sigurno ne dobija prođu, i mi očekujemo
da ovo pitanje bude dio rasprave pri ustavnim

reformama za što će pregovori početi ubrzo, i želimo
Međunarodnu zajednicu podsjetiti da je Srebrenica
bila zaštićena od strane Međunarodne zajednice i UN
i da mi zaslužujemo, da oni vrše pritisak na naše
lokalne političare kako srpske tako i bošnjačke i
hrvatske da se ovo pitanje riješi, i da Srebrenica
mora biti razmatrana pri ustavnim reformama, i da
joj se mora dati nekakav oblik posebnosti, ukoliko
gledamo na samu presudu koja je obavezujuća za
sve članice UN.
Distrikt, odnosno izdvajanje iz ustavnopravnog sistema RS bi nakrnjio odnos 51-49,
čime bi Daytonski sporazum izgubio jednu od
osnovnih postavki, odnosno počeo da se ruši...
Zato i toliki otpor od strane RS!?
Pa vidite, mi nemamo podršku OHR-a ovog
momenta, koji je međunarodna institucija,
formirana Daytonskim sporazumom, faktički samo
da štiti Dayton, ali Presuda je rekla svoje, dakle, ona
je direktno presudila Daytonskom sporazumu koji je
jednostavno tijesan za ovakav ambijent života u
kojem se sada nalazi naša država, jer na kraju
krajeva, međunarodno pravo je nadređeno našem
Ustavu, dakle ovo nije socijalni, ni historijski ni
biološki slučaj, Srebrenica je isključivo pravni slučaj,
po principima međunarodnog prava, koje mora da se
izvrši, i ako se to pravo ne poštuje u međunarodnoj
zajednici, onda se ne treba seliti samo iz Srebrenice,
sumnjam da treba ostati na ovom dunjaluku ili
svijetu, rado bih odselio na mjesec... Nemoguće je,
apsurdno bi bilo da se ne izvrši Presuda Suda koji je
najviša Sudska instanca na svijetu. Jedan jedini grad
na svijetu koji u ovom momentu ima ovakvu
presudu jeste Srebrenica. To što će se okrnjiti jedna
genocidna tvorevina koja je direktni produkt
genocida u BiH, samo jača ustavne ingerencije i jača
Međunarodno pravo. A sam genocid je jači i od
Međunarodnog prava jer ga tako Međunarodno
pravo kategoriše, i to su ti principi koje evo pratimo i
pridržavamo se.

Lideri odvlače
BiH u pogrešnom
smjeru

Komesar Evropske unije za proširenje Olli Rehn u
pismu predsjedavajućem Vijeća ministara BiH
Nikoli Špiriću sa sugestijom da se distribuira svim
političkim liderima u BiH konstatira napredak u
pregovorima o Sporazumu o stabilizaciji i
pridruživanju (SAA), te da je SAA sada spreman za
parafiranje i potpisivanje uz uvjet provođenja
reformi koje su definirane prilikom otpočinjanja
pregovora, izjavio je direktor Direkcije BiH za
evropske integracije Osman Topčagić. Topčagić
kaže da se ponavlja kao priritet dobra saradnja s
Haškim tribunalom, saglasnost o reformi policije i
uopće nastavak reformskog procesa.
Ovim povodom oglasio se i sam Visoki predstavnik
za BiH Christian Schwarz-Schilling napisavši u
svojoj sedmičnoj novinskoj rubrici: "Lideri Bosne i
Hercegovine su ove sedmice dobili signal
upozorenja od evropskog komesara Ollija Rehna
koji im je u pismu upućenom premijeru Nikoli
Špiriću rekao da odvlače svoju zemlju u
pogrešnom smjeru. Među nekim liderima Bosne i
Hercegovine postoji opasno uobičajeno, pogrešno
vjerovanje da nepostojanje napretka u nekoj
zemlji znači da ta zemlja stoji u mjestu. Već
nekoliko mjeseci izgleda da oni vjeruju: možemo
prestati da idemo naprijed na putu ka Evropi,
novim radnim mjestima, poboljšanju usluga koje
pružaju vlasti, i nakon što izvjesno vrijeme ne
radimo ništa, kada jednom počnemo zajedno
politički djelovati možemo nastaviti tamo gdje
smo stali," napisao je on u članku koji je objavljen
u "Dnevnom avazu", "Nezavisnim novinama" i
"Večernjem listu".

Finalno veče Izbora Miss BiH-USA 2007 održano u St. Louisu

MISS BIH USA 2007 ADELA ĐULIMAN
Miss BiH-USA 2007 Adela Đuliman, pratilje Minela Trnovac i Alma
Mulalić, dok je Miss šarma Aldijana Rahmanović.

U St. Louisu je u subotu 12. maja održano
finalno veče Miss BiH-USA, u
organizaciji Fadila
Bradarića ispred firme Globe Beauty. Manifestacija je
pred prepunom dvoranom održana u prelijepom Banket
Centru Restorana Grbić, gdje je nastupilo 16 djevojaka
iz svih krajeva USA. Prije samog izbora, prisutnima se
obratio i gradonačelnik St. Louisa gospodin Francis Slay,
koji se zahvalio na pozivu istakavši radost boravka među
Bosancima. Skup je uveličao nastup folklorne grupe
Bosansko Kolo iz St. Louisa, koji su publiku podigli na
noge sa dvije nove izvedbe.
Inače o Izboru Miss se puno govorilo i u medijima
najavljivalo, pa je interesovanje bilo veliko da se vidi
koja će od bosanskih djevojaka, predstavljati američki

kontinent po ljepoti na svim takmičenjima koja nakon
toga dolaze. Djevojke su u nekoliko navrata izlazile u
raznim nošnjama. Mnogobrojni blicevi sijevali su sa svih
strana, a samu manifestaciju pratio je TV Bostel, koji
svoj program emituje na satelitskom kanalu 112.
Žiri je, kako reče Bradarić “neutralan”, odlučio
da su sljedeće djevojke najljepše i to: Miss BiH-USA
2007. - Adela Đuliman, pratilje Minela Trnovac i Alma
Mulalić, dok je Miss šarma Aldijana Rahmanović.
Na manifestaciji je sa nagradama prisustvovao i St.
Anthony's Medical Center. Također, odazvali su se i
mnogobrojni sponzori od strane bosanskih biznismena,
pa su stolovi bili prepuni biznis kartica, brošura...
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Srebrenica nakon iseljavanja u Sarajevo

UMJESTO DISTRIKTA
DOBILI BONDA

Nakon političkih lomova koji su pratili
najavu, a potom iseljenje dijela stanovništva iz
Srebrenice u Sarajevo, gdje je podignuto šatorsko
naselje, te insistiranja na izdvajanju ovoga grada iz
Republike Srpske, Srebrenica je dobila za svog
koordinatora bivšeg američkog ambsadora u našoj
zemlji Clifforda Bonda. On je imenovan na dužnost

specijalnog izaslanika Visokog predstavnika za
Srebrenicu. Bond je početkom maja preuzeo
dužnost i obavio prve kontakte sa srebreničkim
funkcionerima, ali i stanovništvom, koje je izrazilo
želju za ostankom u svom gradu, ali naravno uz
drastične promjene političke i sigurnosne klime.
Ured visokog predstavnika u BiH dostavio je

Eurosong 2007

Vladi Republike Srpske određene preporuke koje se
odnose na općinu Srebrenica, od kojih je Vlada
jedan dio prihvatila, a druge odbacila, među kojima i
prijedlog da se Fondacija Srebrenica-Potočari,
spomen obilježje i mezarje proglasi za državni
organ, saopćio je ministar za upravu i lokalnu
samoupravu Zoran Lipovac. "To je nešto što je za
nas apsolutno neprihvatljivo, ne zato što mislimo da
ne treba osigurati stabilno finansiranje te fondacije,
već zato što ona ne može biti državni organ po
svojoj prirodi", kazao je Lipovac dodajući da
Fondacija može imati grant u budžetu BiH, te i
entitetskom budžetu u narednoj godini, ali ne može
biti državni organ.
Članovi Udruženja građana "Majke
Srebrenice i Podrinja" ističu da ih je zatekla hitna
reakcija OHR-a koja se odnosi na imenovanje bivšeg
američkog ambasadora u BiH Clifforda Bonda na
mjesto specijalnog izaslanika za takozvanu regiju
Srebrenica, te smatraju da je tim potezom visoki
predstavnik u BiH očito podlegao utjecaju
predsjednika Vlade Republike Srpske Milorada
Dodika. "Posebno nas je zatekla nova informacija o
imenovanju tzv. koordinacionog tima za Srebrenicu
u čijem sastavu su Igor Davidović, Miladin
Dragičević i Edin Mušić. Nakon duboke analize za
nas je novonastala situacija apsolutno jasna.
Imenovanje Koordinacionog tima za Srebrenicu ne
predstavlja ništa drugo do uvođenje prinudne
uprave na mala vrata po diktatu Milorada Dodika. Ne
iznenađuje nas stav OHR-a i Milorada Dodika, ali nas
je zaprepastila činjenica da se u novu izdaju žrtava
genocida i Srebrenice izravno uključila i Federalna
vlada pristajući da u prinudnu upravu za Srebrenicu
imenuje svog predstavnika", kaže se u saopćenju
UG "Majke Srebrenice i Podrinja".
One sa žaljenjem konstatuju da su umjesto
traženog Distrikta Srebrenica dobile samo Clifforda
Bonda, što prema njihovom stavu neće utjecati na
poboljšanje kvalitete života u ovom gradu.

Izbor za MISS Federacije BiH

Marija Šestić na DŽULIJANA ALIĆ
jedanaestom mjestu NAJLJEPŠA
Marija Šestić, ovogodišnja
predstavnica BiH na takmičenju
Eurosong 2007, koji je održan 12.
maja u Finskoj, nije napravila
očekivani uspjeh. Iako je imala
nevjerovatnu podršku medija i
procjene da će njena pjesma
"Rijeka bez imena" biti u samom
vrhu, ona je za samo dva boda
izgubila plasman u finale
Eurosonga za sljedeću godinu,
osvojivši tek jedanaesto mjesto.
Marija Šerifović, prva
predstavnica Srbije kao
nezavisne države, pobijedila je
pjesmom "Molitva" dobivši 268
poena. Na drugom mjestu je
Ukrajina sa 235, a na trećem
Rusija sa 207 bodova.

DJEVOJKA
Sarajka Džulijana Alić izabrana je za Miss Federacije
BiH, na izboru upriličenom u tuzlanskom BKC-u.
Publika je televotingom izabrala Anitu Katić iz Stoca,
te će se njih dvije, zajedno s još jedanaest djevojaka,
naći na 12. finalnom izboru za Miss BiH, koji će biti
održan 10. juna u Sarajevu.
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Razgovor - Mirzet Džubur: Svijet sevdaha i sevdalinke
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Piše:Azra Heljo

KUD “BOSNA” PROMOTOR
BOŠNJAČKE KULTURE
Članovi KUD-a Bosna se na najbolji način predstavili u Čikagu. Igrom i pjesmom, mladošću i
zanosom, kao i osjećajem da dušom i srcem pripadaju svojoj Bosni i Hercegovini. Ljepotom i poletom
ne daju da je zaboravimo.
U okviru World Music Series 25. aprila je u
Old Town School of Folk Music održano veče sevdaha
i bosanskog folklora. Bogato bosansko kulturno
nasljeđe publici je predstavljeno kroz igru KUD
Bosna, koje je osnovano 1995. godine pod
koreografskom palicom Mirzeta Džubura. Ovo
Društvo je u proteklom vremenu, putujući širom
Amerike, na najbolji način promoviralo bosansku
kulturnu baštinu. KUD Bosna predstavio se spletom
igara, od tradicionalnog plesa zvanog Muslimanska,
koji se igra na posebnim svečanostima, kao što su
v j e n č a n j a , d o M a l o v a r o š k e i g r e . Sva ko
predstavljanje bilo je popraćeno burnim aplauzom
publike. Ovaj splet mladosti i ljepote, bogatog
kolorita naše narodne nošnje, izazvao je buru
oduševljenja prisutnih. Mirzet Džubur uspio je da
svoje bogato iskustvo i znanje prenese na našu
omladinu i tako ovdje, daleko od rodne grude,
sačuva od zaborava našu kulturnu baštinu. Svakako
ovom vrijednom kulturnom pregaocu treba odati
puno priznanje za nesebičan rad. Ovom društvu
neophodna je podrška kako pojedinaca tako i čitave
bošnjačke zajednice, da nam se ne bi desilo da
generacije koje dolaze upoznaju svoju kulturu sa
požutjelih fotografija. KUD Bosna postao je zaštitni
znak bošnjačke zajednice u Chicagu. S ponosom
ističu da će nas predstavljati na Kongresu Bošnjaka
u Seattle-u, te da su jedini koji su osam puta
učestvovali na ovim susretima. Ovo je bio razlog
više da porazgovaramo sa Mirzetom Džuburom o
prvim koracima KUD Bosna, njegovom trajanju,
Uz muzičku pratnju dua Bosna ritam, kojeg čine
Adis Sirbubalo i Aner Šuta, u svijet sevdaha i
s e v d a l i n ke ko j a p r e d s t av l j a j e d a n o d
najreprezentativnijih žanrova naše narodne
umjetnosti, uveli su naš njeni izvođači: Šefik
Sirbubalo, Senad Adžamija i veoma talentirana, 14godišnja Enela Palavra, ujedno članica KUD Bosna.
Pomenuti izvođači pokazali su da sevdah nije samo
riječ. Pokazali su da je sevdah svijet uzvišene
ljepote, u tradiciji bošnjačkoj prepoznatljiv kao
pjesma o ljubavi i ljubavnoj čežnji.
problemima sa kojima se susreće te planovima za
budućnost i značaju jednog ovakvog društva za
našu mladu generaciju.
Kako je nastalo KUD Bosna?
Slučajnim susretom sa gospođom Džemilom, u
Berger parku 1995. gdje su se okupljali tek pridošli
Bosanci. Ljubav prema folkloru traje dugo. Kao
omladinac počeo sam da igram u KUD Željezničar u
Prijedoru, sada neke davne 1975. godine. Bogato je
moje iskustvo plesača u tom društvu. Naši nastupi
bili su širom Evrope i prostora bivše Jugoslavije.
Gdje ste se okupljali i koji je Vaš prvi javni
nastup u Chicagu?
Prvi put sam otišao u Bosanski izbjeglički centar
gdje se omladina već okupljala. Međutim, to su bila
više druženja u sklopu programa i moja prva misao
je bila da moram uraditi nešto više, jer folklor je bio i
ostao moja ljubav. Odziv omladine je bio skroman.
Tada još nisu postojala sredstva informisanja u
našoj zajednici kao danas, kroz koje smo mogli
popularisati folklor. Prve probe su bile u BIC na
Sheridanu, gdje smo vježbali bez muzike, na takt.
Počeli smo od osnovnih koraka relevantnih za igru.
Naš prvi javni nastup bio je samo sa djevojkama
pred džamijom u Northbrooku u augustu 1996.
godine. Ansambl je svoju pravu fizionomiju
zvanično dobio 1996. godine. Prvi nastup pred
američkom publikom bio je na Islamskom fakultetu.

Da li je u tom periodu postojalo razumijevanje
zajednice ili naših organizacija koje su već
postojale?
U to vrijeme nisam planirao ništa na duge staze, jer
nisam poznavao zajednicu. Tek sam došao.
Jednostavno, družio sam se sa tom djecom i
omladinom, nastojeći da ih okupim, usadim ljubav
prema našoj bošnjačkoj kulturi i prenesem neka
svoja znanja. I ja sam ujedno učio sa njima.
Vi ste se bavili plesom. Bili ste plesač.
Koreografija je bila nešto novo. Kako ste se
snalazili u toj ulozi?
U tom periodu, u Sarajevu upoznajem Hajrudina
Hadžića Hadžiju, koji je više od pola vijeka
profesionalno bio u folkloru i bio njegov simbol u
Bosni i Hercegovini. On mi je faktički poklonio svoje
koreografije, što se rijetko dešava da jedan
koreograf to pokloni nekom drugom.
Pošto je folklor
specifičan i iziskuje
materijalna sredstva,
obzirom na nošnje,
kako se tu snalazite,
jer Vaš rad je
amaterski?
Vrlo teško je bilo ovdje šiti
n o š n j e .
J e d n u
muslimansku bošnjačku
nošnju treba osmisliti i
znati raditi, da bi izgledala
autentično. Naše žene su
dobrovoljno radile te prve
nošnje.
Kako usaglašavate
svoje porodične i radne
obaveze sa radom u
društvu?
Ja sam se srodio sa tim
društvom, to je moja
ljubav, nešto jače od
mene. Ja to nekako
uskladim, istina uz velika
odricanja. Postoji podrška
zajednice, pogotovo je
važno postojanje
razumijevanja i podrška
roditelja.

Postali ste sinonim bošnjačke zajednice
Chicaga. Predstavljate nas diljem Amerike. U
čemu je tajna?
Specifični smo po pojavi, po našoj nošnji, težimo
originalu u koreografiji koje su radili profesionalni
koreografi na koje ja imam autorsko pravo, a imam i
svoju, a to je Muslimansko iz okoline Jajca. Iza nas
je stotine nastupa, poznati smo u našoj dijaspori u
Americi, u Bosni, pa i u Evropi znaju za nas. KUD
Bosna je čest gost na mnogim humanitarnim
manifestacijama, čak su njeni članovi i donatori u
akcijama za gradnju džamija.
Šta je to što je najvrednije u KUD Bosna?
Najvrednija je ta omladina koja dolazi, koja želi da
uči o našoj tradiciji, kulturi, folkloru, koja želi da se
druži. Najveća nagrada je aplauz oduševljene
publike. Poruka roditeljima je da uključe svoju
djecu, da ovo traje, da poslije mene mogu nastaviti
sa radom. To je moja želja, da preko folklora nastavi
živjeti Bosna u nama.

Radio radiobehar@aol.com

BEHAR

bosnian radio program St. Louis

Slušajte vaš omiljeni program u
novom terminu 5.00 - 10.00 PM CT
svake nedjelje
BOSNIAN MEDIA GROUP

istinski

bošnjački radio

P.O. Box 2636
St. Louis, MO 63116-2636
phone 314.494.6512
fax 314.416.1388
www.bosnianmediagroup.com
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U Londonu - Kanada

MEVLUDOM OBILJEŽEN
ROĐENDAN BOŽIJEG
POSLANIKA S.A.V.S.
Piše: Sulejman Kobajica

Mevlud je proučio uvaženi Imam Senad efendija Palavra. Među
prisutnima bili su gosti iz glavne džamije na Oxfordu sa glavnim
imamom šejh Jamalom, zatim doktor Munir javni radnik islamske
zajednice i nosilac više funkcija u parlamentu, te naše džematlije i
djeca iz Mekteba.

Povodom rođendana Božijeg poslanika
Muhameda S.A.V.S. u Londonu, u Kanadi, 14.
aprila 2007. u Bosanskom Kanadskom Islamskom
Centru koji se nalazi u ulici 41 Holborn Ave uz
dužno poštovanje Božijeg Poslanika S.A.V.S.
građani džematlije grada Londona poslije akšam
namaza na najdostojniji način obilježili su, kako
dolikuje rođendan Muhameda A.S., mevludom
koji nas podsjeća na trajnu uspomenu i najvećeg
sina i lidera Arapskog roda koga je Allah dž.š.
odabrao za svoga poslanika i uputio Kur`an i
Kerim cijelom ljudskom rodu kao spasenje
čovječanstvu i vjerovanje u jednog Boga,
stvoritelja nebesa i zemlje i svih svjetova.

Muhamed S.A. V.S. nas je zadužio svojom
misijom na zemlji i djelima koje je činio u ime
stvoritelja nebesa i zemlje da ga se zdušno
sjećamo kroz svakodnevni život i molitve upućene
svevišnjem stvoritelju nebesa i zemlje i svjetova,
jer će jedino on moći da se zauzima na sefatu za
svoj umet i za svoje dobre ashabe.
Mevlud je proučio uvaženi Imam Senad
efendija Palavra na zadovoljstvo svih prisutnih
džematlija. Na Mevludu su bili prisutni gosti iz
glavne džamije na Oxfordu sa glavnim imamom
šejh Jamalom koji je proučio Ašere, zatim doktor
Munir javni radnik islamske zajednice i nosilac više
funkcija u parlamentu¸, a koji podržavaju novo
rukovodstvo u džematu, novi upravni odbor, i
pozivaju na zajedničku saradnju. Na Mevludu su
uzeli učešće i naše džematlije i djeca iz Mekteba
koji zaslužuju svaku pohvalu.
Prisutnost na Mevludu bila je iznad
očekivanja. Poslije proučenog mevluda nastalo je
prividno Mevludsko slavlje i ćaskanje prisutnih
džematlija uz služenje jelima i osvježavajućim
napicima, kafom i drugim slatkišima, koje su naše
džematlije pripremile za ove nesvakidašnje
prilike.

Otvaranje nove moderne galerije u Asa-Prevent Group

MIRISI DJETINJSTVA I
PODNEBLJE ZAVIČAJA IZLOŽBA HAME IBRULJA
Sa velikom izložbom, u svijetu poznatog akademskog slikara Hame Ibrulja, u
srijedu 18. aprila 2007. godine u 19 časova otvorena je nova moderna galerija u
prostorima ASA-PREVENT GROUP na Bulevaru Meše Selimovića 16 u Sarajevu.
U organizaciji prestižne Galerije LM Festić
iz Maribora kojoj je povjereno vođenje, Hamo
Ibrulj predstavio se sa oko šezdeset dijela rađenih
u posljednjih šest godina u ulju na platnu.
Tematika koja se u velikoj mjeri oslanja na rodnu
Hercegovinu i žarko podneblje bosanskohercegovačkih krajeva, pogotovo Mostara, Stolca,
rodnog Ljubuškog kao i ljudi, energičnih konja u
galopu, romantičnih Muzikanata, pejzaža…rađenih
na njegov vrlo specifičan, prepoznatljiv-izvoran
način.
Hamo Ibrulj kaže da je jako počašćen da je
otvorenje galerije u ASA-PREVENT GROUP,
otvareno upravo njegovom izložbom pogotovo što
će ovu galeriju voditi Galerija LM Festić za koju već
više od 20 godina radi ekskluzivno. Njeni vlasnici
su porodica Festić, koja je kao prva privatna
galerija tada još u Jugoslaviji prije 19 godina
otvorila vrata umjetnicima sa svih prostora bivše
Jugoslavije sa najvećom pažnjom na kulturnom
povezivanju i surađivanju između Bosne i
Hercegovine i Slovenije pod geslom »Duga
prijateljstva«.
-Svaki detalj Ibruljevog slikarstva na
platnima je perfekcioniran koloristički kao i
tematski harmoniziran u atraktivnu
umjetnički cjelinu. Kod obožavaoca njegovog
stvaralaštva inspiriše pozitivnost, vedrost,
nostalgiju, kao i djelić romantike koje svi

nosimo u sebi, kaže Lejla Festić, vođa Galerije
LM Festić.
-Galerija LM Festić nastala je iz ljubavi
za lijepo, plemenito, duboko, monumentalno.
Kao kulturni most među slovenačkim i
bosanskim umjetnicima. Umjetnicima dvije
različite kulture, dva različita mentaliteta
ljudi, dvije suptilne duše, koje su baš u
likovnom stvaralaštvu našle zajednički
smisao beskrajne simbioze, kojoj se sa
jednostavnim riječima kaže umjetnost. Jer
ljepota umjetničkog izražavanja ne poznaje
granica ni distanca. Ne po boji kože niti po
vjeri, niti po nacionalnoj pripadnosti, a još
najmanje po prolaznim političnim teorijama,
dodaje Lejla Festić.

HUMANITARNI
TURNIR U MALOM
NOGOMETU POSVEĆEN
DJECI ŠEHIDA
Piše: Sulejman Kobajica
Grad London za ova dva dana živio je potpuno
bosanskim životom, kao Bosna u malom.
Humanitarna sportska manifestaciji postala je
simbol okupljanja našeg naroda na ovim
prostorima, koja ima višestruki značaj u životu
i radu naših građana u stvaranju međusobne
saradnje i povjerenja.

U Londonu, u Kanadi, održava se tradicionalni
humanitarni nogometni turnir u malom nogometu,
dvanaesti po redu, posvećen djeci šehida naših boraca
koji su dali svoje živote za odbranu naše drage domovine
Bosne i Hercegovine i time nas ujedno zadužili da se
brinemo za njihovu djecu.
Čist prihod sa ovoga turnira namijenjen je djeci
naših boraca. U petak, 6. aprila, priređeno je zabavno
veče za posjetioce i gostujuće ekipe koji su došli da bodre
svoje favorite i ujedno da daju svoj doprinos ovoj iznad
svega humanitarnoj sportskoj manifestaciji koja je
postala simbol okupljanja našeg naroda na ovim
prostorima, i koja ima višestruki značaj u životu i radu
naših građana u stvaranju međusobne saradnje i
povjerenja, zatim stvaranja čvrste saradnje u
međusobnim sportskim odnosima. Grad London za ova
dva dana živio je potpuno bosanskim životom kao Bosna
u malom. Građani Londona, Bošnjaci domaćini, pobrinuli
su se da svojim gostima prirede što ugodniji boravak u
svome gradu i da se gosti vrate što zadovoljniji svojim
najmilijim ukućanima sa lijepim uspomenama i
sjećanjima na ovaj nesvakidašnji boravak u Londonu.
Turnir u malom nogometu održan je 7. aprila , u poznatoj
dvorani Soccer World 6 Cuddy Blvd London. Skoro u
prepunoj dvorani gledalaca na ovom turniru sudjelovalo
je 26 ekipa: 18 ekipa iz Canade, a 8 ekipa iz Sjeverne
Amerike. Najbolja ekipa na terenu bila je Nogometni klub
Bosna iz Kitchinera koja je u finalu savladala Nogometnu
ekipu Utica i New York. Najbolji igrač na terenu bio je
Mirnes Biščević iz Nogometnog kluba Bosna Utica, a
najbolji strijelac na terenu bio je Damir Hadžiabdić iz
Nogometnog kluba Kitchiner, a najbolji golman na terenu
bio je Asim Hadžić iz ekipe Bosna Kitchiner. Najboljim
ekipama i pojedincima uručene su nagrade i pehari. U
Subotu 7. aprila. na svečanoj zabavi upriličeno je
proglašenje pobjednika ovog humanitarnog nogometnog
turnira u prelijepoj Sali Ukrajina centra 247 Adelaide St.
Goste i domaćine zabavljala je muzička ekipa u
režiji poznatog muzičara Mirze Mešanovića i njegovih
saradnika koji su bili nenadmašivi u izvođenju muzičkih
interpretacija u kojim se moglo vidjeti apsolutno
zadovoljstvo prisutnih čini mi se kao nikada do sada. Uz
sve najljepše čestitke organizatoru ovoga humanitarnog
nogometnog turnira Bosna djeci Šehida 2007,
Bosanskom Kulturnom Centru i sportskom nogometnom
klubu Bosna i svim subjektima u ovoj Humanitarnoj
sportskoj organizaciji koji su pomogli na bilo koji način da
ovo manifestacija uspije. Neka im je na čast i ponos kada
kaže predstavnik iz St. Luisa Gosp. Emir Mulalić: ''Biće
Bosne i nikad je nestati neće dok je Bosne i Bosanaca
braće Lekića i suradnika.'' Kako je istakao direktor ovog
Kluba Izet Ćerimagić na ovom humanitarnom
Nogometnom turniru ostvaren je čisti prihod od 5.840
dolara i sponzorirat će 16. djece a svakom djetetu biće
dodijeljeno po 365 dolara. Do sada je za 12. godina
sponzorirano 268 djece u ukupnom iznosu 97.840
dolara. V
elika hvala članovima upravnog odbora
Bosanskog Canadskog Islamskog Centra koji su svojim
prilozima sponzorirali jedno dijete našeg borca. I na kraju
ovog izvještaja iz grada Londona Canade želio bih se
zahvaliti svima posjetiocima iz Sjeverne Amerike i
Canade koji su svojim prisustvom uveličali ovu našu
humanitarnu sportsku manifestaciju i poželio bih od srca
da ima više ovakvih manifestacija za dobro našeg
naroda.
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Kriteriji za prijavu na susrete
mladih dijaspore
Susret mladih dijaspore

UZMIMO SUDBINU U SVOJE RUKE
Dragi i poštovani,
Kao što je predsjednica SSD BiH Senada Softic-Telalović prije mjesec dana najavila,
od 21 do 24 jula u Sarajevu, pod pokroviteljstvom Ministarstva za Nauku i Obrazovanje
Kantona Sarajevo, održat će se susret BH omladine iz dijaspore. U ovih mjesec dana
pokazao se velik interes za susret kako u BiH tako i u dijaspori. Pošto su nas iz BiH
kontaktirale razne organizacije, trenutno se dogovaramo oko partnerstava koji bi omogućili uži
kontakt mladih u BiH i mladih iz dijaspore, kao i bolju organizaciju seminara i radionica
tokom susreta.
Ovaj susret ima jedan velik i važan cilj: da se prvi put okupe sve postojeće omladinske i
studentske organizacije iz dijaspore i da nakon ovoga susreta slijedi konkretan rad koji ima
svoju viziju i koji ide pravcem stvaranja posebnog saveza za omladinu iz dijaspore. Naša želja
je da mladi iz dijaspore imaju svoj jak i samostalan način organizovanja i da tako što jače
predstavljaju svoj glas u SSD BiH kao i u BiH. Veza i dobro organizovanje mladih nisu samo
važne, već su i neophodne za budućnost naše dijaspore kao i same Bosne i Hercegovine.
Pošto ima puno mladih koji su željni doprinijeti Bosni i Hercegovini i njezinoj dijaspori, ovaj
susret je stvoren i za pojedince koji se prijavljuju iz raznih zemalja. Važno je okupiti sto veći
broj (naravno imamo jedan limit nažalost!) motivisanih ljudi.
Sada krećemo sa radom oko programa susreta, ali već možemo da javimo neke informacije.
- Prvi dan je predviđen za dolazak i prvi zvanični okup bit će tokom otvarajuće svečane večeri
na kojoj će prisustvovati uvaženi gosti.
-Generalna koordinacija svih prisutnih će se razvijati preko otvorenih debata. Svaki dan će biti
jedna debata sa posebnom temom.
-Rad će se razviti tokom tri dana (22, 23, 24) preko seminara i radionica na posebnim temama.
-Svake večeri će biti predviđena jedna kulturno-zabavna manifestacija, sa zatvarajućom feštom
za zadnju večer.
-Planiran je i jedan mini izlet po gradu ili izvan grada.
Teme koje smatramo važnim za skup (naravno otvoreni smo za prijedloge ) su: stvaranje
vizije i dugoročnih ciljeva za BH omladinu: gdje smo za 10 godina?; efikasno organizovanje
mladih kako bi se što bolje iskoristilo njihovo znanje; BiH i Evropa: obaranje granica za
mlade; doprinos mladih iz dijaspore ekonomskom i društvenom razvoju BiH; stvaranje jake,
moderne i otvorene dijaspore za što bolje i uspješnije predstavljanje BiH u svijetu; omladina i
kultura: BH kultura-svjetska kultura; fund raising: iskoristiti svjetsku mrežu za pronalaženje
finansijskih sredstava.
Organizacija rada: neki seminari i radionice će se organizovati po studijama i strukama
prisutnih, pošto je važno da mlada inteligencija stvara kontakte po strukama, radi razvijanja
ideja, razmjene informacija i stvaranja budućih projekata.
Prijavnicu, koju možete pronaći na oficijelnoj stranici Svjetskog Saveza BH dijaspore, treba
proslijediti na adresu mlada.dijaspora@gmail.com do 20. maja 2007 godine.
Oko 27. maja bit će objavljen konačni program i spisak učesnika, koji će se dostaviti i na
vaše e-mail adrese.
Naša vrata su uvijek otvorena za vaše komentare, dobronamjerne kritike i prijedloge jer
želimo da ovaj susret bude jedan veliki i značajan projekat svih nas!
Zahvaljujemo se za veliki interes koji ste do sada pokazali i puno vas pozdravljamo!
Ivan Butina i Ivana Delić
predstavnici omladine u GO SSD BiH

PRIJAVA
ZA „SUSRET MLADIH BIH SVIJETA“
Izražavam svoj interes / interes udruženja za učešćem na „Susretu mladih BiH svijeta“ koji će
se održati u Sarajevu, 21. 24. jula 2007.god u organizaciji Svjetskog Saveza Dijaspore BiH i
pod pokroviteljstvom Ministarstva Nauke i Obrazovanja Kantona Sarajevo.
Osobni podaci:

Ime i prezime
Mjesto rođenja
Zanimanje
Adresa
Grad i poštanski broj
Država
Telefon
Fax
E-Mail
Ukoliko prisustvujete ispred organizacije, molim navedite slijedeće podatke:
Ime organizacije
Adresa
Grad i poštanski broj
Država
Telefon
Fax
E-Mail

Da li želite prisustvovati sva tri dana na susretu?
Ako ne, napišite koji dan bi bio/bila prisutan/prisutna?
Studij (završeni ili u toku). Navesti ime fakulteta/škole i mjesto
Vaši interesi
Jeste li dosad sudjelovali u djelovanju bh dijaspore na neki način? Ako da, navedite na koji
način.
Što očekujete od susreta u Sarajevu? (Vaše motivacije)
Kako vam izgleda stanje u BiH i u dijaspori? Kakav doprinos mogu donijeti mlađe generacije?
Učesnici koji će sudjelovati na sva tri dana susreta dužni su prisustvovati na 80% programa. U
protivnom će sami pokrivati troškove smještaja i hrane.

GENERALNI KRITERIJI - DA BI SE
OSOBA MOGLA PRIJAVITI
 BH porijeklo
 Boravak izvan BiH
 Između 18 i 35 godina
 Student (studiji u toku ili završeni), osoba
aktivna na nivou dijaspore ili osoba koja je
angažovana u aktivnostima koja se tiču BiH.
VIŠI KRITERIJI - ZA VEĆU KVALITETU
SKUPA
 Motivacije
 Ideje za dijasporu a pogotovo za omladinu
 Želja za promociju zajedničke i jedinstvene
BiH
KRITERIJI ZA MLADE TAMO GDJE
POSTOJE UDRUZENJA BH OMLADINE
 Članovi GO svakoga udruženja su
automatski prijavljeni u slučaju da žele
učestvovati na skupu.
Za države u kojima postoje omladinske ili
studentske organizacije na državnom nivou:
Australija , Italija, Nizozemska, Slovenija,
Švedska
 Prijava učesnika ide preko organizacije
 Ako student koji želi da se prijavi na skup

nije član udruženja, udruženje mu ne može
zabraniti učestvovanje na susretu. Naravno,
student će biti registrovan na skupu samo
ako ispunjava ostale kriterije.
 Ako student jeste član udruženja,
udruženje odlučuje oko njegovog
učestvovanja, ali uz motivisano obrazloženje
organizatoru susreta.
Imena i kontakti udruženja BH omladine
koja postoje na državnom nivou:
 Australija: BH Studenstko-Omladinsko
Udruženje
Kontakt osoba: Damir Čato
catodamir@gmail.com
 Italija: YA BiH
Kontakt osoba: Ivan Butina
bezvezic@yahoo.it
 Nizozemska: Mladi BiH
Kontakt osoba: Admira Fazlić
admirafazlic@gmail.com
 Slovenija: BH4
Kontakt osoba: Emina Hadžić
eminaslo@yahoo.com
 Švedska: BHUF
Kontakt osoba: Suzana Pargan
suzana.pargan@gmail.com
I kada prijava ide preko udruženja, e-mail
se obavezno treba poslati i na:
mlada.dijaspora@gmail.com

Embassy of Bosnia and Herzegovina
Washington, D.C.
AMBASADA BOSNE I HERCEGOVINE
U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA

SAOPŠTENJE
Poštovani građani Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama,
Približava se dio godine kada će mnogi od Vas posjetiti našu domovinu Bosnu i Hercegovinu.
Iskoristite ovu priliku da u Vašoj općini/općini prebivališta u BiH podnesete zahtjev za izdavanje
nove bh. lične/osobne karte. Dobijanjem nove lične/osobne karte Vi će te u potpunosti moći
zaštiti Vaša prava i ostvariti Vaše interese koji Vam kao građaninu Bosne i Hercegovine
pripadaju. To je i prilika da i Vi date svoj, za Vas mali, ali za našu zemlju veliki doprinos u
kreiranju njene prosperitetne budućnosti.
Za izdavanje nove lične/osobne karte Vama je potrebno da imate sljedeće isprave i obrasce:
Zahtjev koji dobijete na CIPS lokaciji bez naknade.
Prijava prebivališta koju dobijete na CIPS lokaciji bez naknade.
Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci). Ako osoba prvi put podnosi zahtjev (osobe
koje su u međuvremenu postale punoljetne), dostaviti i rodni list (ne stariji od šest mjeseci).
Prethodna lična karta - ako je uništena ili izgubljena, dokaz o identitetu pružiti ćete drugom
ispravom (pasoš).
Taksu u iznosu od 10 KM uplatiti ćete na žiro-račun koji ćete dobiti na CIPS lokaciji.
Jedno od Vaših prava je da birate i budete birani na opštim i lokalnim izborima koji se održavaju
u Bosni i Hercegovini. Dobijanjem nove bh. lične/osobne karte Vaše ime će se automatski naći
na izbornom spisku u opštini/općini Vašeg prebivališta u Bosni i Hercegovini. Podsjećamo Vas
da će se lokalni izbori u Bosni i Hercegovini održati u jesen 2008. godine.
Budućnost Vaše domovine je u Vašim rukama!

POZIV
Svjetski savez dijaspore BiH smatra da ova inicijativa treba da bude obaveza sve i jednog
građanina BiH i u dijaspori gdje imamo priliku kupovati proizvode iz BiH. Niko nam neće
pomoći ako sami sebi ne pomognemo!
Zemlje koje su među najnaprednijim u svijetu su one zemlje koje proizvode svoje, koje izvoze
svoje i koje znaju da cijene svoje!
Možda je mlijeko iz jedne od susjednih država 2% jeftinije, ali ta država neće obezbijediti ni
jedno radno mjesto u BiH, neće doprinijeti razvoju ekonomije u BiH, neće obezbijediti da naša
djeca sutra imaju bolji život. Te susjedne države će jedino sebi obezbijediti još bolje uslove
života, uspostavit će još više fabrika za proizvodnju, zaposliti još veći broj nezaposlenih iz svoje
države, povećat će svoj izvoz proizvoda u susjedne države i ostale zemlje svijeta, obezbijedit će
svojim građanima bolji život, nastavit će sa pravim ekonomskim razvojom svoje zemlje, i te i
takve države treba da bude primjer BiH! Takvim državama/zemljama trebamo čestitati na
uspjehu, ali ne smijemo dozvoliti da njihov uspjeh bude na našu štetu!
BiH ima ogroman potencijal, taj potencijal trebamo realizovati, raditi i zajedno graditi bolje
sutra. Zaboravite na prošlost i humanitarnu pomoć, okrenite se prosperitetu i našoj boljoj
budućnosti - zato "kupujte, koristite domaće".....
S poštovanjem
Senada Softic-Telalović
Predsjednica Svjetskog saveza dijaspore BiH
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Ukoliko trebate posao, pravo rješenje za Vas je:

BIH INTERNATIONAL TRUCKING COMPANY
OBUKA ZA CDL VOZAČKU DOZVOLU
- mogućnost učenja i polaganja
na bosanskom jeziku
- pet sedmica trening
- obezbijeđen smještaj
- veliko iskustvo na američkim
putevima naših instruktora

Možda
još
uvijek
nije
kasno?
3201 West Devon Ave
Chicago, IL 60659
Tel. 773.681.8600
Fax 773.681.8601

City Fresh Market

- NAZOVITE ODMAH i rezervišite mjesto,
broj studenata ograničen svaki mjesec

NUDIMO POSAO INSTRUKTORIMA!
Nazovite nas!
UKAŽITE NAM POVJERENJE
MI SMO TU DA VAM POMOGNEMO

800.368.8115

314.832.7900

Ako želite da kupite ili
prodate vašu kuću,
za Vas je najbolji izbor :

Claus Schlaefli
314-503-6611
www.WhySTL.com

Garantovana satisfakcija!
Pažnja kupci!!!
Izbjegnite greške kod kupovine kuće i
uštedite hiljade dolara
Nazovite za besplatan savjet:
1-888-876-2997 #1019
Your Home SOLD in under 120 Days
or I Buy it for Cash

Ako još niste izabrali agenta,
onda je Claus pravo rješenje
Nazovite odmah: 314-503-6611

podržite
www.genocid.org

Ši r o k a s o r t i m a n p r e h r a m b e n i h
proizvoda, voće i povrće visokog
kvaliteta, meso, riba i morski plodovi. www.cityfreshmarket.com
Veliki izbor suhomesnatih i mliječnih
STORE HOURS
proizvoda. Pečenje sa ražnja, hljeb, Monday - Saturday 7 AM - 10 PM
peciva, torte i razne poslastice.
Sunday 8AM - 9PM

18 15. maj 2007
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Povodom 15 godina genocida u Prijedoru donosimo kratko podsjećanje iz pera našeg stalnog suradnika o zločinima,
mahom nekažnjenim, koji su obilježili 1992. godinu

Piše Emir Ramić

Prijedorcid

Put detaljno planiranog ubijanja Prijedora je
počeo 29/30. aprila 1992. U malo kojem ratu u
historiji čovječanstva je za tako kratko vrijeme i na
tako malom prostoru počinjeno toliko zločina koje
ne poznaje moderna civilizacija, kao što je slučaj sa
Prijedorom. Prijedorcid kao pokušaj ubistva čitavog
grada i njegovih građana je upotpunio svijet zločina
novim fenomenološkim formama, do sad
nepoznatim u historiji, a posebno je svjetska
javnost zaprepašćena i šokirana saznanjima o
masovnosti izvršenih mučenja i ubijanja u
koncentracionim logorima smrti, masovnim
silovanjima, ubijanjima i protjerivanjima
Prijedorčana.
Prijedorcid je istina o agresiji na Bosnu i
Hercegovinu i genocida nad Bošnjacima, kao
rezultat srpskog imperijalizma i nastojanja da se
stvori „Velika Srbija“. Prijedorcid je istina o
ponižavanju ljudskog dostojanstva i nacionalnog
identiteta i bića Prijedorčana kroz masovna
silovanja, mučenja u koncentracionim logorima
smrti, protjerivanjima, ubijanjima... Prijedorcid je
istina o uništavanju svega postojećeg što održava
bošnjački nacionalni identitet. Prijedorcid je istina o
getoizaciji Bošnjaka u cilju stvaranja „Velike Srbije“.
Prijedorcid je istina o pokušaju uništenja Bošnjaka
kao nacije i prisvajanju teritorija gdje su živjeli,
podjeli njihovih imanja Srbima i instaliranju države
svih Srba.
Dana 30. aprila 1992. godine SDS je bez
prolijevanja krvi zauzela grad Prijedor, uz pomoć
srpskih vojnih i policijskih snaga. Samo preuzimanje
izvršeno je u ranim jutarnjim satima, kada su
naoružani Srbi zauzeli položaje na kontrolnim
punktovima po cijelom Prijedoru, sa vojnicima i
snajperistima na krovovima glavnih zgrada. Vojni
položaji vidjeli su se po cijelom gradu, a srpska
zastava sa četiri ćirilična slova "s" vijorila se na
zgradi općine. Vojnici JNA, u raznim uniformama,
zauzeli su sve najvažnije institucije, kao što su
Radio-stanica, Dom zdravlja i Banka. Ušli su u
zgrade, izjavili da su preuzeli vlast i objavili da
mijenjaju naziv općine Prijedor u "Srpska opština
Prijedor". Radio-stanicu je bila opkolila vojska, a
Milomir Stakić, koji je prije preuzimanja bio
potpredsjednik Skupštine općine, a zatim postao
predsjednik Skupštine srpske općine, preko radija je
objasnio šta se dogodilo i šta SDS namjerava uraditi
sa općinom Prijedor.
Izgovor za preuzimanje bio je telefaks koji
je 29. aprila 1992. prenijela beogradska televizijska
stanica. U telefaksu je, navodno, pisalo da je vođa
Teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine dao
instrukcije lokalnim teritorijalnim odbranama da
napadaju i ometaju JNA za vrijeme povlačenja iz te
Republike, iako su vlasti iz Sarajeva odmah izjavile
da je faks lažan i javno ga demantovale. Uprkos ovoj
prividnoj spontanosti, de facto srpske vlasti
Prijedora, uključujući Milomira Stakića, jasno su
izjavile da preuzimanje nije bilo spontana reakcija
na telefaks, nego završna faza dugo pripremanog
plana.
Rano ujutro, 30. aprila 1992. godine kroz
glavnu prijedorsku ulicu prolazi vozilo i iz njega
preko megafona, upozoravaju građane da budu
mirni i da ne stvaraju paniku. Preko megafona se
pozivanju građani da u 6 sati ujutro uključe lokalni
Radio Prijedor gdje mogu čuti zvanično saopćenje.
Spikerica Jadranka VejoRečević čita zvanično
saopćenje:
“Građani i građanke prijedorske opštine,
ostanite mirni u svojim domovima. Noćas je SDS
preuzela vlast u našoj opštini i ona garantuje ostalim
narodima koji žive na ovim prostorima punu
ravnopravnost i suživot. Nije se moglo više čekati,
brojni problemi koji su vodili ovu opštinu i sve
narode koji ovdje žive u propast, natjerali su SDS da
preuzme stvar u svoje ruke i u ovome istorijskom
trenutku ovu opštinu priključe Srpskoj Republici
koja se ovih dana stvara. Na ovim prostorima
oduvijek je živio srpski narod i mi na to imamo

neotuđivo pravo”. Potom ide himna “Bože pravde”.
Lokalni list “Kozarski vjesnik” tada piše:
“SDS opštine Prijedor zadužila je Simu Drljaču da
tajno organizuje policijske snage koje su trebale da
pomognu u osvajanju vlasti na ovoj opštini.
Osvajanje vlasti trebalo je da izvede 5.000 vojnika
bivše JNA povučenih sa ratišta u Hrvatskoj, pod
komandom pukovnika Vladimira Arsića i Radmila
Zeljaje, jedan tenkovski bataljon, plus mobilizirana
Teritorijalna odbrana sastavljena od domaćih Srba u
kojoj je bilo oko 10.000 ljudi. Simo Drljača je svoj
posao obavio dosta dobro, pa je u 13 policijskih
stanica čekalo spremno, da dobiju svaki, pa i najteži

zadatak, čitavih 1.775 policajaca. On je u noći
29/30. april 1992. godine dirigovao operacijom
preuzimanja vlasti i akcija je bez ispaljenog metka
uspješno izvedena za svega 30 minuta. Srpska
opštinska skupština je zbog zasluga u preuzimanju
vlasti u opštini Prijedor, Simu Drljaču postavila za
načelnika bezbjednosti”.
Iz izvještaja Komisije UN za utvrđivanje
genocida u Prijedoru: “Odmah nakon “preuzimanja
vlasti”, Srbi su prekinuli sve komunikacije, i opština
Prijedor je ostala potpuno odsječena od spoljnog
svijeta. Bilo je sve teže putovati, a telefonske linije
često su bile prekinute. U gradu je uveden policijski
sat. Za posjete obližnjim selima bila je potrebna
propusnica. Ukinute su sve autobuske veze. Većina
stanovništva ostala je bez posla, bilo da je riječ o
policajcima, radnicima, činovnicima ili stručnjacima
i direktorima bez razlike. Ključna mjesta u policiji, u

opštinskoj upravi preuzeli su Srbi. I prije 30. aprila
1992. godine Srbi su obilazili stanovnike drugih
nacionalnosti za koje se smatralo da posjeduju
oružje i od njih zahtijevali da ga vrate. Bilo je i
samovoljnih privođenja. Ovaj proces je intenziviran
nakon preuzimanja vlasti. Tada je organizovana
hajka i kampanja da bivši policajci i pripadnici TO
predaju oružje. Svima osim Srbima često su
pretresane kuće, a ukućani maltretirani. Lokalni
mediji, poput Radio Prijedora i lista “Kozarski
vjesnik” pridružili su se propagandi uperenoj protiv
stanovništva drugih nacionalnosti. Vodili su
medijsku hajku protiv bivših čelnika opštine
muslimanske i hrvatske nacionalnosti, često
zloupotrebljavajući i falsificirajući detalje iz njihovog
privatnog života. Uz to, ovi mediji su širili vijesti da
se u okolini Prijedora nalaze dobro naoružane
muslimanske postrojbe koje spremaju genocid nad
srpskim narodom”.
Pošteni i skromni profesor Muhamed
Čehajić, predsjednik Skupštine općine Prijedor,
našao je snage da se obrati Prijedorčanima:
“Poštovane građanke i građani općine Prijedor,
muslimanske, hrvatske i ostalih nesrpskih
nacionalnosti koji živite na ovim prostorima. Jutros
je SDS uz pomoć vojske i ostalih naoružanih
formacija, preuzela vlast u našoj općini. Budite
mirni i dostojanstveni
mada će u narednim
vremenima to biti veoma teško. Ne napuštajte svoja
rodna mjesta i svoje domove, budite mirni i strpljivi i
borite se na miran, ”građanski način” protiv onoga
što će naići. Ovako dugo ne može potrajati, ni jedna
vlast uspostavljena silom nije dugo trajala. Naše je
da se nadamo i da čekamo rješenja koja će se
donijeti na nivou Republike BiH.”
Prijedor, grad na obali rijeke Sane, grad
čuvenog korzoa, postao je grad krvi, smrti i pokolja,
grad koji je umro u rano jutro 30. aprila 1992.
godine, grad koji je oduvijek bio prkosan i izdavan,
grad koji se u zadnjem genocidu nad njegovim
građanima pokazao nemoćnim. Grijeh je zaboraviti
zločin genocida. Prijedorčani su bili dio historije koju
su drugi diktirali, a slijepci pisali. Prošlost nisu mogli
birati, ali zato imaju šansu učiniti nešto za
budućnost. Jer: “Zemlja je smrtnim sjemenom
posijana. Ali smrt nije kraj. Jer smrti zapravo i
nema. I nema kraja. Smrću je samo obasjana staza
uspona od gnijezda do zvijezda.” (Mehmedalija Mak
Dizdar, “Smrt”).
Genocid u Prijedoru je doveo do pojave i
događaja koji se u psihi civiliziranog čovjeka s

St. Louis

PRIJEDOR - NAŠE
NAJVEĆE STRATIŠTE
U
d r u š t v e n i m
prostorijama biblioteke Buder u
St. Louisu, 28. aprila je održan
skup koji je organizovalo
Udruženje građana općine
Prijedor, a u povodu 15 godina
početka zločina u ovom gradu,
odnosno nasilnog preuzimanja
vlasti od strane zločinačke SDS.
Skupu su prisustvovali i ugledni
gosti koji su se prigodnim riječima
obratili prisutnima, dok je najviše
vremena uzela prezentacija o
slijedu događanja u tim teškim
danima u općini Prijedor.
Prezentirao ju je predsjednik

Udruženja Amir Karadžić.
On je u vrlo detaljnoj
prezentaciji uspio pokazati sve
najvažnije dokaze zločina u
Prijedoru, počevši od predratne
situacije i prvih demokratskih
izbora, momenta kad je po broju
stanovništva konačno trebalo doći
do pravednije raspodjele vlasti u
općini, pa do nasilnog
preuzimanja vlasti od strane SDS,
a zatim do najvećih zločina koji su
zadesili bošnjačko stanovništvo,
posebno elitnu inteligenciju
Prijedora. Istaknuo je da je jedan
od prioritetnih ciljeva Udruženja

osvjetljavanje istine uz želju da se
pronađu sva imena nastradalih u
općini Prijedor. Upravo iz tih
razloga će biti organizovana
database koja će moći da se
popunjava i nadopunjava kako bi
sve žrtve bile identifikovane a i
brojke koje se zvanično i
nezvanično pojavljuju u javnosti
bile približne jedna drugoj, kad je
riječ o broju nestalih i nastradalih.
Više informacija o radu ovog
Udruženja može se naći na
njihovoj web stranici
www.prijedorcani.org
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pravom lociraju u srednji vijek. Čovjek našeg doba
mogao je samo u filmovima gledati strahote ratnog
zločina, silovanja, mučenja i ubijanja nedužnih ljudi,
strahote zločina protiv mira i zločina protiv
čovječnosti. U takvom ambijentu do svijesti
civiliziranog građanina svijeta nije mogla prodrijeti
gola istina o prijedorcidu. Zaista, teško je shvatiti
šta jedan monstrum može uraditi u napadu ludila.
Još je teže zamisliti, a kamoli shvatiti šta rade čitave
grupe monstruma radi davno postavljenog cilja
stvaranja etnički čiste, tzv. “Velike Srbije”. Sredstva
za ostvarivanje toga cilja su - ubijanje i mučenje
nedužnih Prijedorčana. I to ne kao pojedinačna, neciljana, nego kao grupna, organizovana, ciljana
ubijanja i mučenja genocidnih razmjera.
U Prijedoru se događa genocid najgore vrste
- kulturocid, ekocid, etnocid, urbicid, elitocid za šta
se koriste metode koje psiha normalnog čovjeka ne
može ni pojmiti. Nad tom činjenicom se trebaju
zamisliti moćnici svjetske politike i međunarodnog
prava. Trebaju se upitati jesu li trebali učiniti više,
jesu li morali energično djelovati da se spriječi zločin
genocida, zlo koje je čovjeku učinio izrod ljudskog
roda. Prijedorski Bošnjaci su pojedinačni i kolektivni
svjedoci zločina genocida i njihova je jedina krivica
što vole svoj grad, svoju vjeru, naciju i državu.
Svakog zločinca stigne zaslužena kazna.
Nema genocidnih naroda, postoje genocidne
ideologije i pojedinci, među kojima je i srpskošovinistička koju su smislili nacionalšovinisti u
Beogradu i izopačeno učenje Srpske pravoslavane
crkve, čiji su “zarobljenici” i istomišljenici,
prijedorski četnici, pokušali ubiti čitav jedan grad i
čitav jedan narod u njemu. Prijedorski četnici su
prenosili naredbu predsjednika SDS, Radovana
Karadžića, da siluju Bošnjakinje, jer to podiže moral
srpskih vojnika, a oficiri bivše JNA su obučavali
neuke na svinjama kako treba da kolju Bošnjake. To
je pouka da se zna i ne zaboravi odakle je došao
zločin i ko ga je naredio, da se za njima traga i ne
stane, sve dok i njih ne stigne zaslužena kazna. To
moraju učiniti čovjek i civilizacija, ako ne žele biti
uništeni. Ali prije svega i prije svih to moramo učiniti
mi, Bošnjaci, Prijedorčani.
U historiji civilizacije pozitivno
međunarodno krivično pravo nije zabilježilo zločine
takvog stepena, kao što je prijedorcid, koji po svojoj
bestijalnosti i monstruoznosti prevazilazi sve zločine
izvršene u Drugom svjetskom ratu. Prijedorcid
karakterizira organizirano, planirano, ciljano
ubijanje Bošnjaka, njihovo masakriranje bez obzira
na spol i starost, formiranje koncentracionih logora
smrti, u kojima su vršena najstrašnija klanja,
mučenja, ubijanja, masovna silovanja žena,
djevojaka, pa čak i djevojčica pred očima najbližih,
namjerno zadržavanje silovanih žena radi
sprečavanja prekida nasilne i neželjene trudnoće,
tjeranje na prisilni rad, uzimanje civila za formiranje
tzv. živih štitova, prisilno protjerivanje Bošnjaka sa
njihovih vjekovnih ognjišta i pretvaranje
privremeno okupiranih područja u jednonacionalna
tzv. srpska područja, artiljerijsko razaranje
Prijedora i okoline, uništavanje materijalnih i
duhovnih spomenika kulture, historije, tradicije i
običaja prijedorskih Bošnjaka, a sve sa jednim

ciljem da se biološki iskorijene Bošnjaci sa
prijedorskih prostora i zatru svi tragovi njihove
civilizacije.
U Prijedoru je počinjen krivični zločin
genocida, zločin protiv civilnog stanovništva, ratni
zločin protiv ratnih zarobljenika, zločin uništavanja
kulturnih i historijskih spomenika, zločin rasne i
druge diskriminacije, zločin međunarodnog
terorizma. Na osnovu presude Međunarodnog
krivičnog tribunala Tadiću za zločine protiv
čovječnosti u Prijedoru, ustanovljena je agresija
Srbije i Crne Gore na Bosnu i Hercegovinu.
Međunarodni sud pravde je poništio tu presudu,
konstatujući da Međunarodni krivični tribunal nije
zadužen za utvrđivanje odgovornosti država, nego
pojedinaca. Političkim rušenjem presude za Tadića
otvoren je put za oslobađanje Srbije i Crne Gore od
direktne odgovornosti za agresiju i genocid. Iz
presude Tadiću sasvim je jasno da je postojao
zločinački plan za uništavanje prijedorskih Bošnjaka
kao naroda. Zločinački plan uništavanja Bošnjaka
Prijedora se odvijao u okvirima međunarodnog
sukoba, odnosno agresije. Presudom Tadiću za
zločin protiv čovječnosti Međunarodni krivični
tribunal je dokazao sistem u vršenju zločina iz
oblasti međunarodnog humanitarnog prava,
masovnih likvidacija, ubistava, progona,
deportacija, silovanja, mučenja i ubijanja u
koncentracionim logorima smrti, uništavanju
vjerskih i nacionalnih objekata, smišljenog
uništavanja bošnjačke inteligencije. Taj dokazani
sistem u vršenju zločina sa ciljem smišljenog
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uništavanja čitavog bošnjačkog naroda u Prijedoru,
oličen u presudi Međunarodnog krivičnog tribunala u
slučaju Tadić, je negiran presudom Međunarodnog
suda pravde. Svijet je još jednom pokazao da
priznaje silu i nadmoć, koje dolaze od agresora.
Politička presuda Međunarodnog suda
pravde je na tragu potonuća čovjeka i civilizacije.
Istovremeno ona daje šansu Prijedorčanima da se
još više aktiviraju u zapisivanju i objavljivanju
svjedočenja o zločinu genocida. Mi, Prijedorčani,
zajedno sa svim prijateljima istine i pravde moramo
postaviti pečat ovog strašnog vremena koji će
zauvijek podsjećati Bošnjake na sve njihove patnje i
stradanja u nastojanju očuvanja svog biološkog
opstanka. Prijedorčani moraju bilježiti krvavu
cijenu, plaćenu životima mnogih, plaćenu zato da bi
se budućim generacijama Bošnjaka omogućio život
dostojan čovjeka.
Prijedročani također moraju opomenuti
Evropu, staru kolijevku civilizacije, da se na njenom
tlu takvi zločini više nikad ne dogode. U protivnom,
Evropa više nikad neće biti primjer savremenog
demokratskog društva i civilizacije i poštivanja
ljudskih prava i sloboda, i neće više biti primjer
njihove potpune afirmacije i daljeg razvoja prava i
sloboda usmjerenih ka čovjeku kao pojedincu, kao i
prema ljudskim kolektivitetima.
Zbog ogromnih žrtava u Prijedoru, zbog primjera
ljudskog izroda, zbog obaveze da se prijedorcid više
nikada ne ponovi, zbog obaveze da zločinci nikada
nemaju mira, poruka je Prijedorčanima - sve što je
zapisano ostaje, a što nije nestaje.
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Ekonomija

Bisera Alikadić

Federaciji nedostaje
150 hiljada
zaposlenih
zaposlenih radnika
U Federaciji BiH živi 2,6 miliona stanovnika, a zvanično je blizu 390
hiljada zaposlenih. Ako se broj zaposlenih pomnoži sa četiri, dobit će se
cifra od blizu 1,6 miliona, te ispada da je „viška“ milion stanovnika. Ako
100.000 radnika radi „na crno“, imajući u vidu i one koji žive na selu,
neće se pogriješiti ako se kaže da nedostaje najmanje 150.000
zaposlenih da bismo ekonomski funkcionirali.
Piše: Mirsad Sinanović
Bez obzira na povećanje izvoza roba u
druge zemlje, Bosna i Hercegovina i dalje bilježi
trgovinski deficit: mnogo više uvozi nego što
izvozi. Tako Federacija za svaku marku koju
dobije od izvoza izgubi najmanje četiri prilikom
uvoza roba iz drugih zemalja. Dakle, trgovinski
deficit je 1:4 na štetu Federacije BiH. Svjesno
pravimo gubitke, kao da se to vermenom neće
odraziti na život običnih građana. Tu je i vanjski
dug koji u ovome trenutku premašuje četiri
milijarde, a njega će vraćati i buduće generacije.
U začaranom krugu
Ovakav odnos je nezapamćen u trgovini
između zemalja. Za robe koje se uvoze isisava se
svjež novac bh. građana, a to se ne nadoknađuje
izvozom svojih roba. Ali treba biti realan pa
kazati: Federacija nema kurentne robe koju bi
izvozila u zemlje Evropske unije (bez obzira na
povlastice), jer naše proizvodne firme,
devastirane u ratu, nisu obnovljene u godinama
nakon rata, ali su sada i tehnološki zaoatale.
Sredstva koja su prikupljana na onim
donatorskim konferencijama (blizu pet milijardi
maraka) realizirana su u obnovi infrastrukture,
ali nije ulagano u privredu, jer se računalo da bi
se u drugoj fazi sredstva od donatorskih
konferencija ulagala u oživljavanje privrede. Ali,
čekalo se na završetak privatizacije, koja traje
već sedam godina, kako bi se pomoglo privatnom
sektoru, i donacijama i povoljnim kreditima.
Međutim, godine su prolazile, privatizacija nije
okončana, a devastirana preduzeća u koja niko
nije ni marku ulagao kako bi ih pokrenuo,
propadala su i kao takve ih niko nije htio kupiti.
Čak i mnoga preduzeća koja su prije rata bila
profitabilna i za koja se računalo da će ih putem
tendera otkupiti neka strateška kompanija, nisu
našla kupca.
Meksička ekonmija je bankrotirala, jer uvoz je
bio pokriven izvozom sa 50 posto, a kod nas je ta
pokrivenost 30 posto, što je nezapamćeno u
međuanrodnim razmjenama. Ako se ovdje doda
da unutarnji dug između bh. firmi iznosi 10
milijardi maraka (neplaćena potraživanja),
koliko iznosi bruto domaći proizvod, sve postaje
jasno. U ovome trenutku vanjsko zaduženje BiH
prelazi četiri milijarde, što govori da se BiH ne
može više zaduživati, jer se ne smije približiti
onoj opasnoj granici od 60 posto bruto domaćeg
proizvoda.
Analiza Svjetske banke
Ono što karakterizira našu ekonomiju u
prošloj godini jeste izražen debalnas u
trgovinskoj razmjeni, veliki unutarnji i vanjski
dug, neizvjesna privatizacija i smanjenje broja
zaposlenih u odnosu na sve prethodne godine,
osim u odnosu na pretprošu godinu. Trenutno
blizu 380 hiljada radnika u Federaciji BiH ima
prosječnu plaću 560 marke, što je za samo 100
maraka više od novca neophodnog za potrošaču
korpu.
Prema nekim podacima stopa nezaposlenosti u

Federaciji BiH je 41,6 posto pa predstavnici
međunarodnih organizacija koje registriraju
nezaposlenost u evropskim zemljama ne vjeruju
da je ovo moguće, jer prema njihovim
kriterijumima stopa od 25 posto nezaposlenosti
je alarmantna, a ako pređe 30 posto onda u toj
zemlji izbija građanski rat. Međutim, ne treba
zaboraviti onu analizu ekonomista Svjetske
banke prema kojoj blizu 100.000 građana u
Federaciji BiH rade „nacrno“ što je jedna
četvrtina od zvanično zaposlenih. Primjerice,
zaposleno je 390 hiljada radnika, a u Federaciji
BiH živi 2,6 miliona stanovnika. Ako se broj
zaposlenih pomnoži sa četiri, dobit će se cifra od
blizu 1,6 miliona, te ispada da je „viška“ milion
stanovnika. Ako 100.000 radnika radi „nacrno“,
imajući u vidu i one koji žive na selu, neće se
pogriješiti ako se kaže da nedostaje najmanje
150.000 zaposlenih da bismo ekonomski
funkcionirali. Onih 390.000 zvanično zaposlenih
nose teret isto toliko penzionera, invalida i
šehidskih familija i mnogobrojne administracije.
Zaposlenost u Sarajevskom kantonu
Brojevi postaju zanimljivi ako ih
poredimo. Navode na zaključke - kažu
statističari, iako obični građani za njih nemaju
vremena. Primjerice, u Kantonu Sarajevo živi
blizu 400 hiljada stanovnika, a skoro jedna
četvrtina uposlena je u više od osam hiljada
registriranih firmi. To je mnogo više firmi, a
mnogo manje uposlenih u odnosu na prijeratne
godine, što govori da nema kompanija sa više
hiljada uposlenih. Ali, i sadašnji broj u Kantonu
predstavlja blizu jednu četvrtinu zvanično
uposlenih u Federaciji.
U odnosu na broj stanovnika, Općina Centar ima
najveći broj uposlenih, znatno više od Novog
Grada i Novog Sarajeva. Većina općina bilježi
osjetan rast broja uposlenih po mjesecima, u
čemu prednjači Općina Centar, dok je u Novom
Gradu registriran najveći broj nezaposlenih, ali
treba znati da u ovoj općini živi blizu 120 hiljada
stanovnika.
U Sarajevu je u junu registrirana najveća
potrošačka korpa - blizu 510 konvertibilnih
maraka, viša nego u Tuzli i Zenici, a manja nego
u Bihaću, ali i 750 maraka isplaćena neto-plaća,
što je znatno više od neto - plaće u Federaciji BiH.
I ovo je shvatljivo s obzirom na plaće u nekim
sarajevskim profitabilnim kompanijama, te u
bankama i institucijama.
U Sarajevskom kantonu registrirano je čak 2.800
trgovačkih firmi, što predstavlja jednu četvrtinu
od ukupno registriranih trgovaca u Federaciji, a
prvi je i u prerađivačkoj industriji, te
ugostiteljstvu i građevinarstvu, ali onih koji
posluju nekretninama ima više nego zajedno u
svim drugim kantonima što je razumljivo ako se
imaju u vidu prednosti glavnog grada.
I stranci se bave našom statistikom: ističu da u
radnom vremenu u sarajevskim ljetnim baštama
ima više posjetilaca nego u drugim gradovima
Bosne i Hercegovine. Zato za Sarajlije kažu:
„Niko ne radi, a svi imaju mobitele!“

Rođena je u Podhumu kod Livna, 8.II 1939. Od 1947. živi
u Sarajevu. Tu stiče osnovno i srednje obrazovanje.
Godine 1958. zapošljava se kao službenik Narodne
biblioteke B i H. Na radnom mjestu knjižničara, pa višeg
knjižničara provest će radni vijek. Sada je u mirovini, ne
odveć mirnoj jer i dalje je aktivna u svom literarnom radu.
Još kao dijete javlja se u dječijoj štampi. Bisera Alikadić je
pjesnikinja, pripovjedač, pisac romana, pisac radiodrama. Piše i za odrasle i za djecu. Uvrštena je u školsku
lektiru kako prozom, tako i poezijom. Stalno je prisutna
na stranicama dječije štampe, kako kroz rat tako i danas.
Željela bi da kroz pisanu riječ, i riječ namijenjenu
mladima zadrži dostojanstvo, pouku i poruku, da
pomogne prosvjetnim radnicima u radu sa djecom.
Bisera Alikadić jedna je od prvih žena pisaca u BiH
i prva Bošnjakinja koja je objavila roman. Redovan je
učesnik svih književnih manifestacija u gradu i šire. Njene
knjige GRAD HRABROST - CITY OF COURAGE i KNJIGA
VREMENA, svjedoče ratno iskustvo Sarajeva, posebno
njegovog čuvara i branitelja - civila.
Osim knjiga Bisera je napisala tri radio-drame
koje su izvedene na radiju; LJUBAVNA PRIČA,
GNIJEŽĐENJE, MALO ZVONO. One slikaju savremenu
stvarnost. U njima je prisutna doza kritike sveopšteg
ludila, kako našeg tako i svjetskog. Oba romana su joj
adaptirana za radio. Televizija je snimila pet priča za
djecu po njenim tekstovima. Zastupljena je u više
antologija, panorama, izbora bh književnosti kao i bivše
Jugoslavije (do 1991). Neke pjesme i priče prevođene su
joj na strane jezike. Član je Društva pisaca od 1975.
Odlikovana "Ordenom rada sa srebrnim vijencem", 1983.
godine. Dobitnica "Zlatnog broša sa umjetnost" 1999.
godine časopisa "ŽENA 21". Nagrada "Skender
Kulenović" za 2003. Nagrađivana za radio-dramu.
Članovi Čitalačkog kluba "Patuljak" izglasali su je za
najboljeg dječijeg pisca 2005. godine.
MOLITVA
Da mi je muškarca
Kao crnog hljeba
Ječmenog,
Mirisnog,
Domaćeg,
Zdravih zubi.
Da mi je muškarca
Kao crnog hljeba
Ječmenog
A toplog.
Svaka je ljubav
Sjećanje
Na djetinjstvo.
Da mi je muškarca
Kao crnog hljeba
Ječmenog.

STRAH
Ne bojim se lopova u mraku
Već druga koji mi se iza leđa ruga
Ne bojim se siledžija ni razbojnika
Nego brata što me nijednom muškarcu
Ne bi dao
Ne bojim se svijeta
Nego oca
Nije me strah
Što će mi zlo na nanijeti
Neko nepoznat
Nego majka
Dok mi sva predana
Ćilim sreće tka
Na kraju
Ja se ne bojim ni svijeta ni Boga
Ja se bojim bližnjeg svoga
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Bošnjački meridijani

Piše Mirzet Hamzić

Vakum

Možda bi ovaj tekst trebalo započeti s
podatkom da je Milorad Dodik, premijer RS-a imao
urednu stolicu što je omogućilo predstavnicima
međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini da
imaju miran san. Jer, na daj Bože, da je ovaj njihov,
preko 100 kg teški miljenik, dobio proliv bio bi to
razlog za uzbunu i za tugu opće vrste diljem BiH a i
šire.
Jer da nije sve bilo u redu sa Buldožerom bh
političke scene ko bi spriječio Bratunčane Bošnjake
da pokopaju svoje mrtve na bošnjačkoj zemlji u
Bratuncu, ko bi posjećivao utakmice od dalekog
Istoka (mislimo na Istočno Sarajevo koje se nalazi
na sjeverozapadu BiH) do glavnog grada Svijeta (a
možda i šire), pogađate - Laktaša, otvarao nove WCe duž, po njemu najveće i najstabilnije države na
svijetu RS-e.
Za sve vrijeme dok se Milo širi što u visinu
što u širinu, ljudi iz bijeloga svijeta zaduženi za BiH
na sva zvona ruže što čovjeka koji je na
predsjedničkim izborima dobio oko 70% bošnjačkih
glasova, što na jedinig ministra koji liči na čovjeka
koji radi svoj posao - Svena Alkalaja a kad se umore
od povika kažu dogovorite se.
A kako se dogovoriti sa ljudima koji svoju
premoć osjećaju do mjere ne da popravljaju
sadašnjost i kreiraju budućnost nego najavljuju i
popravljanje prošlosti.
U takvoj situaciji ne može se govoriti o zastoju u
napretku BiH ka tako željenim i provikanim EU
integracijama nego o jednom stanju koje se može
imenovati jednom riječju - vakum. Bezvazdušni
prostor. Disanje postaje upitno.
U ratu ubijanje iza rata poniženje.
Zločini u Bratuncu spadaju u red najtežih

Možda je ključna vijest u Bosni i Hercegovini da je njen novi visoki
prestavnik Miroslav Laicak, bivši slovački ambasador u Beogradu. Znamo
da u BiH uvijek može biti gore te se plašimo da ćemo žaliti za Christian
Schwarz-Schillingom koji je, prema ocjeni svih, prespavao svoj mandat.
Naš strah se zasniva na činjenici da je riječ o čovjeku koji je svoju
diplomatsku karijeru pekao baš u Beogradu.
počinjenih u BiH (pogledati Sejo Omeragić Satansk
sinovi) i od genocida u Srebrenici razlikuju se po
tome što nisu izvršni pred kamerama. Napokon su
po masovnim grobnicama pronađeni neki od
ubijenih. Do sada ukopavani neselektivno i od
slučaja do slučaja, Bratunčani su napokon došli i do
malo pameti da ubijene pokušaju okupiti na jednom
mjestu. (jedan od načina da se pokažu razmjere zla
koje su Srbi počinili duž Podrinja, između ostalih
počinjenih zala) i da daju dostojantva svirepo
ubijenim bar kroz pristojno obilježavanja njihovih
počivališta.
Premijer (pomnjani, preko 100 kila) sjetio
se da postoji nekakav urbanistički plan. Onaj isti po
kojem se mogu pravoslavne crkve graditi po
bošnjačkim avlijama (Konjević Polje, i bošnjačkoj
zemlji Divič na mjestu porušene džamije, Kotorsko
kod Doboja...), po kojem gdje god nađeš zgodno
mjesto posadi ili srpsku kuću ili srpsko naselje: uz
Zvornik, Janju, Kopače... (ovdje bi, da bi stvar bila
jasnija trebalo staviti više puta po tri tačke.) Sada se
Premijer sjetio da Bošnjaci ne mogu da se ukopaju
na bošnjačku zemlju. Po njemu bi bilo najbolje da
budu pokopani uz svoje ubice, vojnike RS-a izginule
ko zna na čijem pragu duž BiH ili u nekim brdima
mjesta Glodi do kojh bi se stizalo vještinama

najvještijih planinara.
Isti je to premijer koji ostacima
negenocidiranih Srebreničana želi sretan put u
šatore oko Sarajeva jer ne može da dozvoli da dobiju
struju u svoja mjesta (da, dobro ste pročitali, ljudi
još nekim mjestima oko Srebrenice nemaju struju).
Za ovo bi se dalo naći kanibala, jedača kostiju
ubijenih Srebreničara, na svim stranama ali to nije
tema. Dakle, ono što nisu uspjeli Srbi 1995. godine
sada pokušavaju isto uz nesebičnu pomoć
međunarodne zajednice. Tijelo UN-a ustanovilo je
genocid u Srebrenici ali, vjerovatno će otkriti da su
to počinili Marsovci ili stanovnici neke dalje planete.
A srpska deca u školama za nekoliko godina učit će
kako su herojski od Turaka oslobodili vekovni srpski
grad Mladićevo koji se nekad zvao i Srebrenica.
Upozorenja da uvjek u ovoj zemlji može biti
gore stižu u imenu Slovaka, diplomatski školovanog
u Beogradu, Miroslava Laicaka koji će, vrlo brzo
pokazati da je i stanje vakuma, za koje smo mislili
da ne može biti gore još i bilo dobro.
Stoga iz zemlje čudesa ne očekujte ništa
lijepo. Kameni spavač, Christian Schwarz-Schilling,
lagano postaje lijepa prošlost naše zemlje a stiže
velika srpska nada.
Neka nam je svima Dragi Bog na pomoći.

Borba za opstanak jedinog prognaničkog sportskog kolektiva

OKI "DRINA" ZBOG FINANSIJSKIH PROBLEMA
ISTUPA IZ LIGE DVA KOLA PRIJE KRAJA PRVENSTVA
-Pritisnuti smo obavezama koje
ne možemo izmirivati na vrijeme.
Teško se snalazimo za sredstva koja
su neophodna da podmirimo
troškove putovanja na utakmice,
jedva izmirujemo obaveze za
održavanje utakmica kod kuće, a
uspjeli smo se održati na trećem

Jedini sportski klub sastavljen, uglavnom, od
prognanika iz Podrinja, Odbojkaški klub invalida
"Drina" iz Sapne od formiranja nije bio u povoljnoj
finansijskoj poziciji. Slaba materijalna podrška,
ionako siromašne Općine Sapna, neredovna pomoć
institucija kantonalne administracije i rijetka
podrška dobrih ljudi održavali su ovaj klub
godinama u životu.

mjestu u ligi. Ako
hitno ne riješimo
pitanje finansijske
podrške, jedino nam
preostaje da
istupimo iz lige dva
kola prije kraja, kaže
E j ub Mehmedovi ć,
kapiten OKI "Drina" i
reprezentativac BiH u
sjedećoj odbojci koja
je najtrofejnija reprezentativna selekcija
naše zemlje, sa olimpijskim i svjetskim
titulama.
Osvajanjem trećeg mjesta u Prvoj ligi BiH, kakav je
plan do kraja sezone, OKI "Drina" bi ostala u
najelitnijoj skupini ekipa invalidskog sporta u BiH
pred najavljenu reorganizaciju ovog sporta.
Naravno, ukoliko, zbog finansijskih problema ne
budu morali istupiti iz lige.
H. Karić

TRGOVINA BEHAR
4704 Gravois Ave
St. Louis, MO 63116

LJUBIJA

Phone: 314.752.4201
Fax: 314.752.9273

European Food Market

Vlasnik:
Suad Huskanović
5159 Lemay Ferry
St.Louis, MO 63129

Teufik Kovacevic
Owner
(314) 487-6566
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Originalnost medija

Bosnian
Bosnian Media
Media Group
Group godinama sa vama
Medijski kvalitet na području Sjeverne Amerike svakako podiže prisustvo
Bosnian Media Group, koji evo ulazi u osmu godinu postojanja radija Behar
St. Louis kao i četvrtu godinu postojanja novina Dijaspora bošnjačka.
Radio Behar u St. Louisu predstavlja
najcjenjeniji i najslušaniji radio, poznat po svježini,
preciznosti i istinitosti informacija, i to onih koje su u
žiži interesovanja slušalaca. Radio Behar je za
vrijeme svog postojanja za goste imao mnoge
cijenjene estradne, kulturne i političke radnike kako
bosanskog tako i američkog porijekla. U našem
radio programu su gostovali između ostalih
gradonačelnik St. Louisa Mayor Slay, Congressman
Rus Carnahan, Muhamed Sacirbay, Senad ef. Agić,
Bajram ef. Mulić, Tajib ef. Pašanbegović, Emir
Hadžihafizbegović, Emir Ramić, Rasim Delić, Džemo
Hot, Dr. Emir Kerić, Dr. Mensur Šunje, advokati
agencije Brown & Crouppen, mnogi real estate
agenti, bankari, privrednici i poduzetnici,
predstavnici sportskih timova (izdvajamo
gostovanje SC Bosnia članova i omladinaca), članovi
hora Ilahije i Kaside IZ St. Louis, Omer Pobrić, Haris
Silajdžić, Džaferović, Amra Kosović, Sven Alkalaj i
mnogi drugi.
Također, ovaj radio je pratio sve humanitarne akcije
koje su pokretane na ovom području. U akciji
prikupljanja novčanih sredstava za kupljeno
zemljište za Islamsku Zajednicu za nepunih sat
programa prikupljeno je, direktnim javljanjem
slušalaca u program, oko 40 hiljada dolara. To nije
bila i jedina akcija niti će biti.
Radio Behar je poznat i po tome što u svom
muzičkom dijelu emituje pjesme isključivo iz Bosne i
Hercegovine, ne doživljavajući tako medijsku

negaciju naše kulture koja dolazi sa strana, a koja
ima prođu na nekim drugim medijima koji u svom
prefiksu čak imaju riječ “bosansko-hercegovački”.
Radio Behar svoj program već osmu godinu
započinje bošnjačkom himnom “Ja sin sam tvoj”, a
ovaj radio ima i dio programa namijenjen
predavanjima iz islama, kada se mogu čuti i učenja
iz Kura'na, kao i ilahije i kaside, emitovanje koje nije
prestalo ni poslije nesretnog 11 septembra
2001.godine.
Program radija vodi i uređuje Murat
Muratović, u režiji je Rusmin Topalović, vjerski
program vodi imam Muhamed Hasić, dok vijesti iz
Bosne i Hercegovine putem telefona-uživo donosi
Salih Brkić.
Program mogu slušati i oni koji ne žive u
St. Louisu, putem interneta, svake nedjelje sa početkom u 5:00 PM CT. Naša web stranica je
www.bosnjackiradio.com ili
www.bosnianmediagroup.com .
U maju 2004. godine pokrenuli smo novine
Dijaspora bošnjačka. Dijaspora donosi originalne
članke iz dijaspore ali i Bosne i Hercegovine. Može se
pronaći u gotovo svim sredinama: New York,
Washington DC, Boston, Atlanta, Chicago, St. Louis,
Detroit, Grand Rapids, Jacksonville, Louisville, Des
Moines, Phoenix, San Hose, Seattle…, kao i u
Kanadi: Toronto, Hamilton, Vancouver itd. Novine
dizajnira i uređuje kombinovani redakcijski kolegij iz
USA i Bosne, predvođen Muratom Muratovićem i

Mehmedom Parganom, dakle na djelu je istinski
spoj matice i dijaspore. Dijaspora bošnjačka je
postigla odličnu čitanost i izuzetno je cijenjena u
dijaspori kao list koji ne spada u tzv. žutu štampu.
Originalnost, profesionalnost, kvalitet… su neke od
odlika koju su prepoznali i mnogi biznismeni koji se
već godinama reklamiraju u našim novinama. To je
jedini list koji je originalno nastao i opstao u St.
Louisu, gradu sa najvećim brojem bh građana u
Sjevernoj Americi. Dijaspora bošnjačka je već treću
godinu generalni medijski pokrovitelj Susreta
Bošnjaka, a od strane Bošnjaka Kanade je
proglašena najboljim listom u dijaspori.
Profesionalni dizajn novine, kvalitetni tekstovi kao i
prisutnost u dijaspori i matici na svim važnijim
događajima, postavili su nove medijske standarde u
dijaspori. Pogledajte detalje iz najnovijeg izdanja na
našoj web stranici: www.dijasporabosnjacka.com ili
www.bosnianmediagroup.com

Prisutnost bosanskohercegovačke kulture

U Chicagu održan drugi festival
BiH filma
Ovogodišnji filmski festival pokazao tematsku i žanrovsku raznovrsnost. U tri dana trajanja
odgledano devet filmova. Prilika da se prezentiraju dostignuća u BiH kinematografiji kao i
naša historija i kultura. Sve pohvale organizatoru, grupi mladih, kreativnih entuzijasta.

U Chicagu je u periodu od 20. do 22. aprila
održan drugi po redu bosanskohercegovački filmski
festival. Sudeći po posjeti, čini se da ovaj jedinstveni
kulturni događaj dobija sve više svojih poklonika.
Ono najvrednije vezano za Festival su sami njegovi
organizatori. Naime, radi se o grupi mladih,
kreativnih ljudi izraslih samostalno izvan
institucionalne kulture ili organizacija. Upravo su ovi
mladi ljudi subjekti koji daju vidljivost i značajnu
prisutnost bosanskohercegovačkoj kulturi na
čikaškom prostoru. Vođeni samo ljubavlju prema
filmskoj umjetnosti, Isak Berbić, Ana Croegaert,
Andew Gilbert, Jeffery Harder, Emir Jaganjac,
Dženita Lukačević, Mirza Mahić, Zdenko Mandušić,
Amina Mulabegović, Vedran Rešidbegović, Snežana
Žabić i Adela Sajdel Cerić kao predsjedavajući,
omogućili su da u tri dana koliko je trajao festival,
odgledamo žanrovski šarolik repertoar.
Prve festivalske večeri prikazan je film
“Grbavica”, redateljke Jasmile Žbanić. “Grbavica” je
na prošlogodišnjem Berlinskom festivalu proglašena
za najbolji film u 2006. godini, za koji je Jasmila
Žbanić dobila Zlatnog medvjeda. Film, koji
tematizira silovanje muslimanskih žena nakon
srpske okupacije sarajevskog naselja Grbavica,
izazvao je veliku pozornost publike o čemu svjedoči
prepuna sala Galvin Auditorijuma Loyola
Univerziteta koji je i ove godine bio jedan od
sponzora i domaćin festivala. Kad već govorimo o
sponzorima treba spomenuti i Western Union, koji je
po drugi put bio generalni sponzor. Projekcija je

odgledana bez daha, čak i oni kojima ovo nije bilo
prvo gledanje pomenutog filma, bili su ganuti do
suza.
U kategoriji kratkog filma, druge festivalske večeri
prikazan je film “Dvije sestre“, autora Džemala
Šabića te kratki video prikaz mladih talentiranih
autora Isaka Berbića, Damira Nikšića i Vedrana
Rašidbegovića. Redatelj Alen Drljević čikaškoj publici
predstavio se dokumentarnim filmom “Karneval”,
koji je od strane publike proglašen za najbolji
dokumentarni film u 2007 na filmskom festivalu u
Trstu. Autor filmova “Samo jednom se ljubi”i “Za
sreću je potrebno troje”, filmski redatelj Rajko Grlić,
nakon godina izbivanja iz svijeta filmske umjetnosti,
filmom “Karaula”, vratio se u velikom stilu. Rajko
Grlić, redatelj prepoznatljiv po osebujnoj
intuitivnosti prema likovima koje stvara u svojim
filmovima, koristi ih kao aktere, najčešće smještene
u vremenu na raskrsnici velikih društvenih i političkih
događanja. Film “Karaula” je najvećim dijelom priča
o sunovratu jednog vremena i poretka. Ovaj
sunovrat prikazan je kroz različite profile ljudi. U
svakom slučaju “Karaula” je film koji vrijedi
pogledati.
Treći, festivalski dan otvoren je panel diskusijom čiji
akteri su bili Ales Debeljak, književnik, Rajko Grlić,
filmski redatelj i Igor Stiks, književnik. Ovo je bila
prilika da poklonici filmske umjetnosti iz prve ruke
saznaju nešto više o panelistima i dobiju odgovore
na pitanja koja ih interesiraju. U sklopu predviđenog
filmskog repertoara prikazana su dva kratka filma,

autora Džemala Šabića,“Za kim zvono zvoni” i
Berina Tuzlića, “Halt Disney Give me Five”.
Izjava 710399, autora Refika Hadžića, koji je postao
specijalista u pravljenju dokumentarnih filmova o
ratnom kriminalu i zločinu počinjenom za vrijeme
rata na prostorima bivše Jugoslavije. Izjava 710399
je dokumentarna priča o Bosni i Hercegovini, gdje
nakon 11 godina poslije genocida otac, čiji sin je
nestao, pokušava otkriti istinu o njegovom nestanku.
Filmom” Sasvim lično”, autora Nedžada Begovića,
završen je drugi BiH filmski festival u Chicagu.
Selekcija ovogodišnjih filmova, od kojih je
veliki broj već prikazan širom svijeta, pokazala je i
tematsku i žanrovsku različitost, te ujedno i domet
BiH kinematografije, kao i historiju i kulturu naše
domovine.
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Advokatski savjeti u slučaju saobraćajnog udesa

Kada Vam se u momentu
promijeni život
Bosanci koji su u Americi nasli načina da započnu nove živote nakon
što su preživjeli i pretrpili strah i opasnost rata, treba ipak da budu
svjesni da potencijalna opasnost vreba oko nas i u svakodnevnom
mirnodobskom životu.

komunikacije, pokažite mu i rukama i nogama ako treba, da mu
objasnite ako Vas nije razumio.
6. Obavezno uslikajte Vaše vozilo.

Jedna od takvih, a baš je svaki dan, jeste vožnja i učestvovanje u
saobraćaju. Ukoliko doživite saobraćajnu nesreću, u samo jednom
momentu, Vas život moze da se promijeni u velikoj mjeri.

7. Odmah potrazite medicinsku pomoć i redovno posjećujte Vašeg
doktora poslije udesa. Ako niste primili medicinsku pomoć u
određenom vremenskom periodu to predstavlja problem za Vaš slučaj.

Evo nekoliko savjeta koji su jako važni da se upamte, kako bi znali sta
raditi, kada dodje do saobraćajne nesreće:

8. Vi imate pravo na medicinsku pomoć i ako nemate zdravstveno
osiguranje ili novac. Advokati imaju doktore kod kojih Vas mogu
poslati na liječenje.

1. Pokušajte se smiriti;
NAZOVITE SVOGA ADVOKATA
2. Nađite sigurno mjesto za Vas i Vaše vozilo ako je to moguće, u
suprotnom ostanite u Vašem položaju;
3. Obavezno potražite svjedoke. Upišite njihova imena i brojeve
telefona. Zamolite ih da pozovu policiju;
4. Kada policija dođe na uviđaj insistirajte na policijskom izvještaju.
Policijski izvještaj će opisati scenu udesa. Ako policijski izvještaj nije
u Vasu korist u tom trenutku je teško dokazati suprotno i tražiti bilo
kakvu novčanu odštetu, ali nije nemoguće.
5. Ako imate problem da komunicirate s policijom a imate telefon pri
ruci, nazovite nekog od svojih prijatelja da Vam pomogne. Ako ne
znate koga da nazovete uzmite papir i olovku i nacrtajte kako se udes
desio i pokažite to policajcu. Koristite sve moguće načine

Normalno smo u mogućnosti da se dogovorimo sa predstavicima
osiguranja oko novčane odštete ali ako to nije slučaj mi nemamo
problem da idemo putem suda.
Svaki slučaj je veoma važan. Ovaj prvi dio posla neposredno poslije
udesa, Vi obavljate, a sve ostalo prepustite nama.
Sretno na putevima i čuvajte se.
Advokat Kurt Wolfgram i legalni zastupnik Sabina Kalkan
Izbor advokata je veoma važana odluka i ne treb ada se bazira samo
na reklamama.
Za više informacija javite se na broj 314-583-6343
Sabini se mozete javiti za sve Vaše tickets nije bitno u kojoj državi ste
dobili kaznu.

WOLFGRAM and ASSOCIATES P.C.
MI VAM MOŽEMO POMOĆI:

314-880-2036
•
•
•
•
•
•
•

i njihov glavni legal assistent

SABINA
SABINA
KALKAN
KALKAN

povrede na radu
saobraćajni udesi
greške doktora
imigraciona pitanja
real estate i closing transakcije
trafic tickets
social security pomoć

Nudimo besplatne informacije i konsultacije, obratite
nam se putem telefona na bosanskom jeziku ili nas
posjetite na adresi:
WOLFGRAM AND ASSOCIATES P.C.
4500 West Pine Blvd.
St. Louis, MO 63108
Izbor advokata je Vaša odluka i ne treba da bude zasnovana na osnovu reklama.
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Bošnjačka dijaspora u narednim brojevima donosi odabrane tekstove rahmetli Hifzije ef. Suljkića,
koji će biti objavljeni u knjizi sabranih tekstova, koja krajem maja izlazi u izdanju Medžlisa Islamske
zajednice Zvornik, pod uredničkom palicom našega novinara Mehmeda Pargana

MUSLIMANSKA
ŽENSKA NOŠNJA U ZVORNIKU
Hifzija Suljkić
(1925-2001.)

(Krajem XIX i početkom XX stoljeća)
Nošnja muslimanki u Zvorniku pripada, u stvari, tipu naše vareške nošnje
Bosne i Hercegovine, stvorene jakim orijentalnim uticajima, u čemu je islam i
islamska kultura života imala presudnu ulogu.

drugom nanizanim dukatima. Često su i niz leđa po
svilenim pletenicama bili pokićeni dukati, u nekoliko
redova. Više čela na kapi bila je grana od dragog
kamenja. Kosa je bila savijena pod kapu, a katkad i
oko nje umotana. Pletenice su ponekada bile
spuštane niz pleća, a na glavi je bio fesić sa
cvjetkom ili granom od zlata i s dragim kamenjem.
Na nogama su nošene vunene šarene arnautske
čarape, zvane ''drame'', a zlatom vezene terluke
(neka vrsta papuča), obično od kože, ili tahta papuče. Terluke su bile vezene samim zlatom, rjeđe
srebrom i okićene sa zlatnim kiticama i bombarima.
I narodna je pjesma sačuvala spomen na
muslimansku ženu u tako bogatu odijelu, svu u
zlatu, kadifi i dragom kamenju:

Zvornik 1878. godine
Zvornik su Turci osvojili 1463. godine. On je
ubrzo, zahvaljujući svom veoma važnom
geostrategijskom položaju, kao i razvoju političkih
događaja, postao veliki administrativno-ekonomski
centar i jedan od važnijih gradova evropskog dijela
Turskog Carstva.
Turci su se u ovim krajevima zadržali veoma
dugo, do 1878. godine, što je ostavilo dubok trag na
sve oblike kulture Zvornika. Ti tragovi najuočljiviji
su u materijalnoj kulturi, o čemu nam svjedoče
sačuvani spomenici islamske kulture (džamije,
mektebi, medrese, turbeta, groblja, Tvrđava i
drugo).
U veoma vrijedne islamske spomenike
materijalne kulture slobodno možemo uvrstiti i
zbirke muslimanske ženske nošnje koje se čuvaju u
nekim kućama u Zvorniku. Na predmetima ove
nošnje mogu se uočiti karakteristike načina
odijevanja tipične za tursko vrijeme s kraja XIX
vijeka, kao i kasnije nastale promjene u periodu
poslije 1914. godine sve do Drugog svjetskog rata.
Danas od starinske nošnje nema ni traga po selima,
čak je i u sjećanju starih ljudi skoro iščezla. Vrlo je
mali broj ljudi i žena koji pamte ovu nošnju i mogu
nešto o njoj reći.
I ovdje su u nošnji postojale razlike između
starijih i mladih, siromašnijih i bogatih. Ta se razlika
uglavnom ogledala u vrsti i kvalitetu materijala, dok
su dijelovi uvijek bili istoga kraja.
Dijelove nošnje u ovom periodu izrađivali su
dobri majstori - terzije, većinom za srednji i
siromašniji sloj stanovništva, dok su bogatiji odjeće
za sebe nabavljali kod sarajevskih majstora. Treba
istaći da je Zvonik bio na raskrsnici važnijih
karavanskih puteva
(Dubrovnik-Solun- Stambol; Sarajevo - Niš - Sofija Stambol) pa je razumljivo da su se slivali različiti
uticaji, što se odrazilo na život i kulturu ovog
stanovništva. Sve je to ostavilo traga i na način
odijevanja, kao i razvoj zanata u vezi sa tim, veliki je

broj odjevnih predmeta nađenih u ovom kraju su
uvezeni iz Soluna, Sofije, Stambola, Damaska pa i
Bagdada. Mnogo je i onih koji su djelo domaćih
majstora, rađenih po ugledu na ove prethodne, a
koji i svojom ljepotom nimalo ne zaostaju za njima.
Zvornički majstori su odjeću izrađivali od
različitih materijala, što je zavisilo od ekonomskog
stanja kupca. Terzije su nošnju izrađivali od čohe,
kadife, svile, svilenog brokata, somota i atlasa,
ukrašavajući ih srmom, metalnom i svilenom
bikmom, kao i
svilenim koncem (ibrišimom i klobodanom) i
gajtanom, sa najčešće vegetabilnim a rjeđe,
geometrijskim i drugim motivima.
Islamizirani svijet u Zvorniku, prihvatajući
islamsko učenje, prihvatio je i novu islamsku
kulturu. Islam je imao svoj odnos prema ženi i
njenom položaju u zajednici. Kur'an je, osim toga
što je određivao status žene, uticao i na njen način
odijevanja, o čemu govore 24. i 31. kur'anska sura.
Svečanim danima kod kuće i u drugim
svečanim prilikama izvan kuće bogate bi
muslimanke bile u potpunom sjaju svoje nošnje.
Djevojačka je nošnja bila, međutim, jednostavnija,
zgodnija i više upriličena za ulicu.
Na djevojci su bile svilene gaće ili od
ćerećeta, duge košulje zlatom vezene, šalvare,
ječerme, anterija ili dolama, fermen, čevken, čurčiv,
čurdijaca ili čurdija, sve od svile i kadife, spremljeno
upravo neopisivim raskošom. Sve su te haljine bile
bogato zlatom izvezene od skupocjenog materijala,
jer su više isticale bogatstvo zlata, nego li samu
djevojku.
Oko pasa su nosile pafte od pravog bisera ili kolame
od srme i zlata, a na vratu debele presukane bisere i
dvije-tri ogre, žutih dukata. Na glavi je stajala kapa
s biserom i zlatom vezena ili filigrani rađenim
tepelukom. S tepeluka bi visile dugačke kite od
svile, a nad čelom niz zlatnih dukata. Katkad je kapa
mjesto tepeluka posve bila gusto prekrila jedno po

Gledala ih sa čardaka Ajka
Pa oblaci gaće pirlitane
I u gaće učkur od bejara
I u učkur trista tetrenika
I oblaci svilene kalčine
Na kalčine leluj pačamage
I oblači sa zlatom košulju
Po košulji svilu i kadifu
I na oči sitne perišane
Među njima kita karanfila
Pakuje sa zlatom košulja
Poškripuje svila i kadifa
Pozvekuje trista titrenika
Pošuškuje redom perišani
Zatrese se kita karanfila
Gledao je aga-Hasanaga
Pa se aga bolan razbolio.
Ova se odjeća veoma čuvala, te je često
prelazila od majke na kćer više generacije. Čim se
skinula, složila bi se i ostavila u sanduk, kojih je bilo
u svakoj kući po nekoliko. Ti su sanduci bili rađeni
obično od orahovog drveta i često vanredno lijepo
šareni u reljefu sa raznoliko polihromo bojadisanim
kapicama na unutrašnjoj strani.
Ni siromašniji svijet nije mnogo zaostajao
za bogatim, nego se i ovdje gizdalo, često i više nego
što se moglo i smjelo. Gizdanje je dotle došlo da je i
sama turska vlast nekoliko godina pred austrijsku
okupaciju zabranila preveliko rasipanje novca na
gizdu koja je bila uzela maha po cijeloj Bosni i
Hercegovini, pa i šire na Balkanu. Sada ćemo nešto
reći o osnovnim dijelovima muslimanske ženske
nošnje u Zvorniku s kraja XIX i početkom XX
stoljeća.
U pokrivanju glave prisutni su različiti
predmeti sa svojim karakteristikama i razlikama u
materijalu, kroju, vezu i drugom, kao i dijelovi
odjeće koji su karakteristični i po tome što ih nose
osobe različitog doba i statusa u raznim prilikama.
ŠAMIJA Ovo je tipično orijentalni dio odjeće
koji je primljen od Turaka veoma rano, a u
odijevanju zvorničkog stanovništva se zadržao
veoma dugo, pa ga i danas srećemo, ali isključivo
kod starijih muslimanki.
Šamija je dobila ime od perzijske riječi
''šama'', što znači ''pokrivati''
Ova mahrama se izrađuje od tankog
pamučnog materijala i šarenog bojadisanjem
vegetabilnim motivima. Po ivicama je ukrašena
kerama, ispletenim od svilenog konca raznih boja
takođe u vegetabilnim motivima.
Šamija je dio svakodnevne i blagdanske
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odjeće koju su nosile udate žene obavezno, a sreće
se u odijevanju djevojaka najčešće kao dio radne
odjeće. Nošena je tako što se preklapala po
dijagonali i dobila oblik trougla sa istim,
naspramnim stranicama, pa je najdužom stranom
zabrađivano lice.
Ova marama je, u periodu o kojem je riječ,
nošena od strane žena, što je i danas česta pojava.
ANTERIJA Oblačila se na košulji i ječermu, a
padala je do zemlje. Razlika je između dolame i duge
anterije samo u tkanini. Dolama je od teške kadife
ljubičaste, crvene, rjeđe, i zelene boje, te je bogatije
izvezena zlatom. Anterija od svile s ispupičenim
vezom zove se ''srmadal'', a od atlasa, i rukom
vezena ''išlema'', dok se ona vezena svilom i zlatom
zove ''tefebaš''.
DOLAMA U dolamama su, u većini, razrezani
rukavi i prešiveni samo otraga, pa se nisu navlačili,
već su visili niz ramena ili bi ih na leđima zaturili
unakrst. Dolame su po rubovima opšivene zlatnim
gajtanom na kanatu (valovito). Rubovi su još osim
gajtana i kera opšiveni zlatnim širokim širitom. U
narodnoj pjesmi stoji:
Tu oblači svilenu košulju
Po košulji zlatnu antenriju
Po njoj su joj zlaćani širiti
I Prostrige, gdje joj stoje ruke.
Po dolami je vez na način grana. Većina
dolama i anterija razrezana je odozdo uz oba skuta
gotovo do pod pazuho, da se može lakše zabaciti
kad se sjede.
ČATKIJA I DUVAK Ovo su dva odjevna
predmeta koja su u uskoj vezi sa svadbenim i
predsvadbenim svečanostima.
Čatkija (od turske riječi ''Džatki'', je
marama od tankog svilenog platna kvadratnog
oblika, uvijek crvene boje, po ivicama ukrašena,
koju su nosile isprošene djevojke u vrijeme
predsvadbenih svečanosti tj. za vrijeme kne.
FERMEN Ova odjeća se oblači na dolamu ili
anteriju, a rezao se od kadife ili čohe. On se nije
sapinjao, nego je otvoren. Kod fermena je istaknutiji
sjaj zlata nego u dolame.
ČEVKEN Odjeća čevken je posve slična
fermenu, ali s rukavima, koji vise niz pleća. Čevkeni
su se rezali od kadife, čohe i brokata.
LIBADA Ona je slična salti, samo je mnogo
širih i nešto dužih rukava.
DUGE ANTERIJE Muslimanka pri izlazu na
ulicu bila je mnogo čednije obučena. Po vjerskom
običaju muslimanke su se krile od muškaraca (kad
se udala smjeli su je vidjeti samo bliži rođaci).
Prije izlaza podbradila bi se jašmekom (vrlo
tanko ali neprozirno platno), da bi joj prekrilo bradu,
usta i polovicu nosa. Glavu i gornji dio lica pokrivala
bi dugim, nešto debljim platnom (ćember). Između
ćembera i jašmaka ostajao bi mali razmak za
gledanje.
Iza toga se oblačila feredža (ogrtač) od crne
ili zelene čohe s velikom, skoro do peta dugom
jakom niz leđa, koja je također bila često bogato
vezena. Oko feredže su prišivene svilene ili zlatne
kere (čipke). Povrh svega pripiralo bi se dušeme
(veliko bijelo platno) na vrh glave da pokrije cijelu
širinu feredže straga, te ramena i ruke.
Na nogama su se nosile žute tomake
(kožnate navlake do pod koljena) i papuče od žute
kože ili žute čizme.
Kad bi muslimanka putovala, onda je
stavljala po licu još i peču, koja se stavljala i između
ćembera i jašmaka. Peča se pravila od crnog atlasa
ili tanke čohe. Na očima su bile male kvadratne

Zvornik 2000. godine

mrežice.
Donji dio peče bio je obično bogato vezen.
Mjesto feredže došao je zar od svile ili kojeg drugog
tankog platna, koji se u kraju približavao modernoj
evropskoj nošnji.
DIMIJE Dimije ovog kraja, kao sastavni dio
ženske odjeće, rađene su po ugledu na dimije u
Sarajevu. Rađene su od različitih materijala, a
najčešće od svile, čohe (bogatiji), svilenog brokata i
dr. gotovo uvijek u raznim bojama.
Ispod dimija obavezno se nosio "fistan'' kratka ženska suknja. Dimije su nošene (a još se i
danas nose) i kao svakodnevni i kao reprezentativni
odjevni predmet.
POJAS TRABOLOS Žene su se u ovom
periodu, običnim danom, opasivale ''trabolosom''.
Ovaj pojas su nosile samo udate, starije žene.
TULBENT MARAMA Uz trabolos nosila se i
''tulbent'' marama. Ona je svojim jednim uglom
kačena za pojas, i to sa lijeve strane. Kao trabolos i
ona je izobičajena, a danas se uopće ne sreće u
odijevanju ženskog stanovništva. Rađena je od
tankog pamučnog platna kvadratnog oblika.
Obavezno je ukrašavana vezom od svilenog konca.
JELEK Kao dio ženske, gradske nošnje
posebno je interesantan ''jelek'', gornji odjevni
predmet. Jelek su nosile i starije i mlade
muslimanke. Nošen je u svim prilikama, s tim što su
se u blagdanima nosili najreprezentativniji
primjerci. Posebnih razlika u kroju nema, ali postoje
u bogatstvu ukrasa, koji su, i naravno, uvjetovani
različitim ekonomskim stanjem vlasnika.
Jelek je rađen najčešće od samota i čohe,
gotovo redovno, ljubičaste ili crvene boje. Krojen je
iz dijelova sa malim izrezom za vrat i dubokim za
grudi. Oni najvredniji primjerci bogato su
ukrašavani žutim klobodanom po čitavom polju.
Manje vrijedni jeleci su ukrašavani po pojedinim
dijelovima jeleka, klobodanom ili svilenim koncem.
Jelek predstavlja ljetni odjevni predmet, a
nosio se i zimi, ali u kući, ili ispod nekog drugog
gornjeg dijela odjeće.
Jelek se i danas sreće kao odjevni predmet,
o nekom blagdanu kod starijih žena u Zvorniku i
Diviču.
TERLUK ''Terluk'' je gornji haljetak pravljen
od crnog satena, zvonasto krojen sa rukavima koji
su pravo uglavljeni. Sprijeda je bio dug do koljena, a
zakopčava se nizom metalnih dugmadi. Oko krajeva
rukava (u vidu manžetni), izreza za vrat i džepova
(nalazili su se na kukovima) rađena su ovalne
kompozicije od crnog, svilenog gajtana. Terluk je
ime dobio od turske riječi ''terluke'' koja označava
ženske papuče (?) Muslimanke su nosile ovu odjeću
kada su izlazile iz kuće.
JEČERMA Kratko, od somota ili ''atlasa''
ukrašena okolo srmenim širitima. Ječerma je
razrezana na prsima i skopčava se pomoću kukica.
Preko nje se oblačio koparan.
KOPARAN ''Koparan'' od kadife (somota) u
boji, vezen takođe srmom imao je duge uske
rukave. Djevojke su namjesto koparana oblačile
kratku anteriju.
Nošnja muslimanki u Zvorniku pripada, u
stvari, tipu naše vareške nošnje Bosne i
Hercegovine, stvorene jakim orijentalnim uticajima,
u čemu je islam i islamska kultura života imala
presudnu ulogu.
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PLAKATI S UVREDLJIVIM SADRŽAJEM
NA RAČUN RUKOVODSTVA NSBiH
Na više lokacija širom BiH namijenjenih
za lijepljenje plakata i reklama 9. maja
osvanuli su
mnogobrojni plakati s
natpisom: «Smrt fašizmu - sloboda
fudbalu».
Na uvredljivim plakatima nalaze se
minijaturne fotografije vodećih ljudi

Kup Bosne i Hercegovine u nogometu

ŠIROKI I SLAVIJA
ZA PEHAR

Nogometnog saveza BiH: Ilje
Dominkovića, Milana Jelića, Muniba
Ušanovića, Ahmeta Pašalića i Sulejmana
Čolakovića.
Njima su još nepoznati autori nacrtali
brkove kakve je svojevremeno imao
nacistički vođa Adolf Hitler.

TEKVANDO: TAKMIČARI BiH OSVOJILI
83 MEDALJE NA "OLYMPIC OPENU"
Na 2. međunarodnom turniru u tekvandou "Olympic
Open", održanom 7. maja 2007. u obnovljenoj
olimpijskoj dvorani "Ramiz Salčin" na Mojmilu, u
organizaciji TDK Zlatni ljiljani, takmičari Bosne i
Hercegovine u sve tri dobne kategorije, seniori,
juniori i kadeti, ukupno su osvojili 83 medalje. Na
turniru je učestvovalo 487 takmičara iz 12 zemalja
(48 klubova, šest nacionalnih reprezentacija) Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, Crna Gora,
Bugarska, Češka, Slovačka, Rumunija, Poljska,
Grčka, Turska i Iran.

Iz BiH je učestvovalo 20
klubova, a najuspješniji
je bio organizator - TK
Zlatni ljiljani, čiji su
članovi osvojili 3. mjesto
u ukupnom poretku, iza
reprezentacija Srbije i
Turske.
Za najboljeg seniora i seniorku turnira proglašeni su
Hrvat Marin Kutleša i Turkinja Asena Aydin
(evropska prvakinja 2005.).

VRH ATP LISTE BEZ PROMJENA,
DODIG NAPREDOVAO 13 MJESTA

Roger Federer

Na teniskoj ATP listi nije došlo
do promjena među deset
najboljih. U vodstvu je i dalje
Švicarac Roger Federer
i s p r e d Š p a n c a Ra f a e l a

Nadala, Amerikanca Andyja Roddicka i Rusa
Nikolaja Davidenka. Srpski teniser Novak Đoković je
uprkos pobjedi u Estorilu ostao na petom mjestu.
Najbolji bh. teniser je Ivan Dodig, koji je
napredovao 13 pozicija i sada zauzima 382. mjesto.

Nogomet

ZRINJSKI ISTUPA IZ PREMIJER LIGE
Upravni odbor Hrvatskog sportskog kluba "Zrinjski"
odlučio je da taj klub istupi iz Premijer lige BiH. Na
ovaj korak Mostarci su se odlučili zbog odluke
Nogometnog saveza BiH da se Zrinjskom oduzmu
dva boda te da se mostarski klub novčano kazni

Džudo

zbog događanja na prvenstvenoj utakmici NK
Orašje - HŠK Zrinjski. Podsjećamo, utakmica je
prekinuta u 83. minuti pri rezultatu 3:2 za Orašje,
kada su mostarski nogometaši nezadovoljni
suđenjem napustili teren.

Odbojka

NAPREDAK
PRVAK BiH

"SARAJEVO OPEN SPORTOM
PROTIV DROGE"

VIŠE OD 1.000
UČESNIKA
"SARAJEVSKOG
MARATONA"
U povodu obilježavanja "Dana Kantona Sarajevo" u
glavnom gradu BiH, 6. maja, održana je prva ulična
utrka pod nazivom "Sarajevski maraton". Po
kišovitom vremenu više od 1.000 takmičara trčalo
je dionicu dužine 10.000 m, sa startom od Vječne
vatre do cilja, Srednje grafičko - tehničke škole na
Ilidži. U muškoj konkurenciji prvi je ciljem prošao
Nenad Tošović iz Atletskog kluba Rogatica, drugi je
bio Ibrahim Ramić (AK Bosna, Sarajevo) dok je
treće mjesto zauzeo Jasmin Štitkovac (AK
Vogošća). Kod žena prva je bila Mirnesa Aganović
(AK Bosna) ispred Njemice Birgit Wehde i Medine
Begović, učenice Treće osnovne škole Ilidža, koja
ima samo 10 godina.

Odbojkaši Napretka osvojili su naslov prvaka BiH. U
trećoj, odlučujućoj utakmici finala play-offa
Napredak je u Gradačcu pobijedio Modriču sa 3:1
(25:20, 25:23, 24:26, 25:22). Naslov prvaka BiH u
ženskoj konkurenciji osvojile su odbojkašice
Jedinstva iz Brčkog, koje su u dvije utakmice finala
savladale Imzit Dobrinju.

Ženska košarka

Ragbi

U susretu šestog kola Lige za prvaka ženskog
košarkaškog prvenstva BiH Željezničar je u
Sarajevu, 29. aprila 2007., savladao Mladost iz
Banje Luke sa 90:63. Ovom pobjedom sarajevske
košarkašice okončale su sezonu s maksimalnim
učinkom, odbranivši tako naslov prvaka BiH.
Željezničar u narednoj sezoni neće nastupati u
regionalnoj WABA NLB ligi. Prema riječima
direktora kluba Nuke Grebovića, Željezničar je
nezadovoljan tretmanom čelnika lige prema
klubovima, zbog čega je odlučio zamrznuti članstvo
u regionalnoj ligi. "Tražili smo da se izjednači
tretman u muškoj i ženskoj NLB ligi, ali nije
udovoljeno našim zahtjevima. U muškoj ligi
klubovima su plaćeni svi troškovi odigravanja
utakmica, dok mi već godinama plaćamo sve
troškove nastupa u ovom takmičenju. Nismo
zadovoljni ni samim odnosom čelnika lige, s kojima
već duže vrijeme nismo imali sastanke", rekao je
Grebović. Prema njegovim riječima Željezničar će u
narednoj sezoni nastupati u FIBA kupu te domaćem
prvenstvu.

NOVI PORAZ BiH
Na Međunarodnom džudo turniru “Sarajevo
open - sportom protiv droge”, koji je održan u
Olimpijskoj dvorani „Zetra“, nastupilo je oko 700
takmičara i takmičarki iz 40 džudo klubova iz
Hrvatske, Srbije, Crne Gore i cijele Bosne i
Hercegovine. Takmičenje je održano u
konkurenciji dječaka, djevojčica, kadeta,
kadetkinja, juniora i juniorki. Za izvanrednu
organizaciju, pohvaljenu od strane učesnika i
posjetilaca, pobrinuli su se sarajevski judo
klubovi City Centar i Bosna. Turnir je otvorio
Branislav Crnogorac, predsjednik Komisije za
vrhunski sport Olimpijskog komiteta BIH.
Džudisti BiH zabilježili su zapažen uspjeh na
ovom turniru.

Nogometaši Slavije i Širokog Brijega su finalisti
Kupa Bosne i Hercegovine. U uzvratnom susretu
polufinala, 25. aprila 2007. godine, Slavija je u
Istočnom Sarajevu savladala Sarajevo sa 2:1 (1:1)
i s ukupnim rezultatom 3:2 prošla u finale. Golove
za Slaviju postigli su Spalević u 9. i Jovanović u 67.
minuti, dok je strijelac jedinog gola za Sarajevo bio
Babić u 40. minuti. Slavija u finalu igra s Širokim
Brijegom koji je nadigrao ekipu Čelika. U prvom
susretu finala nogometnog Kupa Bosne i
Hercegovine Široki Brijeg i Slavija su na Pecari igrali
neriješeno 1:1. Gosti iz Istočnog Sarajeva došli su u
vodstvo golom Gorana Simića u 5. minuti, a
konačnih 1:1 postavio je Celson u 23. minuti.
Uzvratni susret na rasporedu je 23. maja u
Istočnom Sarajevu.

Ragbi Reprezentacija Bosne i Hercegovine
pretrpjela je i drugi poraz u Evropskom kupu C
divizije. Nakon jesenjeg poraza od Finske mladi
ragbisti BiH su i u drugom kolu poraženi od
Luksemburga rezultatom 17:10 (10:0).

Sjedeća odbojka

JUNIORI BiH
SAVLADALI POLJSKU
Juniorska Reprezentacija Bosne i Hercegovine u
sjedećoj odbojci ostvarila je i treću pobjedu na
Svjetskom prvenstvu u brazilskom gradu Niteroi.
Nakon pobjede nad Kazahstanom i Brazilom (3:0),
te poraza od Irana (0:3) mladi odbojkaši BiH su u
četvrtom kolu savladali selekciju Poljske sa 3:0.

ŽELJO BEZ PORAZA
DO NASLOVA
PRVAKA BiH
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Piše: Azra Heljo

RAM ZA SLIKU JEDNE HEROINE
Posjetila sam Zlatu Kalić u njenom prijatnom domu u Chicagu, s namjerom da doznam
mnogo više o ženi koja je više nego prijatelj. U odsudnim trenucima naše historije,
izabrala je poziv vojnika Armije Bosne i Hercegovine- Susret sa predsjednikom Alijom
Izetbegovićem- Izvojevala najtežu bitku u svom životu - bitku za život.
Odgovorila sam im da neću nigdje, da ću ostati uz
narod, a to je u to vrijeme bio SSRN, i tu sam se
odmah uključila. Da će biti rat, nisam mogla pojmiti.
Da ću izgubiti prijatelje, Srbe, kasnije Hrvate, da će
se nešto desiti između nas, to je bilo van ljudske
pameti. Most je pukao 29. aprila 1992. godine, ali
uvijek za 1. maj smo išli u Rahić na proslavu, pa i
tada. Naš predsjednik Općine je rekao da će Brčko
biti oaza mira. Gledali smo Bijeljinu i sve strahote
koje su zadesile bošnjački narod, ali još nismo
vjerovali šta se događa. I tog 1. maja pucaju
mostovi, nešto se događa u gradu, ulijeću paravojne
jedinice Bijeli orlovi, Arkanovci, Šešeljevci. Ali oni
opet kažu Brčko je oaza mira, a ljudi se već
iseljavaju.
Postali ste vojnik Armije BiH. Vaš sin Maid je u
to vrijeme imao samo osam godina. Većina
majki je napustila gradove sa djecom. Između
poziva majke i poziva domovine u odsudnom
trenutku, Vi birate poziv vojnika. Sin odlazi sa
ocem. Šta je bilo presudno za takvu odluku?
Ne znam, neke se stvari jednostavno dese. Ja sam
se tada priključila Teritorijalnoj odbrani, koja je tad
jedino postojala. Uspostavljanjem linija odbrane,
postajem vojnik 108. Brčanske brigade, a nakon
izvjesnog vremena postavljena sam za pomoćnika

Prethodni mjesec je u Chicagu bio ispunjen
mnogobrojnim sadržajima, tako da je bilo teško
odlučiti se čemu dati prioritet. Jedna misao me ipak
nije napuštala. Moje misli stalno su se vraćale jednoj
ženi, Zlati Kalić, heroini naših prošlih i sadašnjih
dana. Misao o ovoj izuzetnoj ženi, za koju sam
mislila da je poznajem, proganja me od dana
obilježavanja Dana Armije BiH. Gonjena tom mišlju
odlučih da ovaj tekst posvetim njoj. Iz pijeteta
prema njenoj prošlosti, borac Armije BiH, iz
poštovanja što je žena i borac u svom privatnom
životu u kojem je izvojevala svoju najtežu bitku,
životnu. Zlata nas dočekuje pred kućnim vratima sa
velikim, srdačnim osmjehom. Ulazimo i odmah nas
zapljuskuje domaćinska atmosfera, dobrodošlica
naših ljubaznih domaćina, Munira i Zlate Kalić.
Kahva je odmah na stolu, naravno naša bosanska, i
ostali zijafeti, tako da je Zlata stalno u pokretu.
Nikako da je uhvatim za sebe. Vrpoljim se na svom
mjestu, pripremila sam i kameru i magnetofon, ali
nikako da uradim svoj dio. Konačno zamolim
društvo da mi je ustupe za kratko. I razgovor krenu.
Spontano, iskreno.
Zlato, kažite mi kako je Vaš život tekao prije
početka tragičnih događanja, prije agresije na
Bosnu i Hercegovinu?
Rođena sam u Brčkom i peto sam dijete Pašage
Hajdarovića, koji je, kad sam se ja rodila, imao 63
godine. Svi su tada rekli da ću ja biti dijete van
ljudskih sureta. I Boga mi, ja sam to i bila, ali, šalu
na stranu, ja sam bila dobar građanin svoga Brčkog,
dobar sportista, dobar prijatelj, radnica tvornice
obuće Brčko gdje sam bila modelar, kreator. To sam
sve radila do početka rata.
Da li se tih dana u Brčkom naslućivalo da se
nešto sprema?
Mog posljednjeg radnog dana, za koji tada nisam
znala da je posljednji, ponešto se već događalo.
Znate, u Bijeljini su se već dešavale jako čudne
stvari. U to vrijeme bila sam član Predsjedništva
sindikata, i kad je sve krenulo pitali su me gdje ću ja.

U danima Zlatine teške bolesti, kad je linija
između života i smrti bila tako tanana, nije se
predavala. Njeni prijatelji iz ulice Kenmore bili su s
njom i njenom porodicom, znani i neznani
posjećivali su je u bolnici. Čak se sjeća i
sveštenika koji je navraćao u njenu bolesničku
sobu da se za nju moli na svoj način. Bitku je
dobila kao i mnoge do sada. Zlata Kalić je u akciji
Radio Bostela proglašena za ženu godine 2006.
Toliko pozitivne energije, volje i ljubavi za
životom, Zlata je pokretač i učesnik svih
humanitarnih akcija u našoj zajednici, spremna
da zaigra i zapjeva, a sutra odboluje jer je možda
bilo previše. I kako reče, “Kad pomislim da se
vratio(kancer) ja sam spremna da ga dočekam.''
Rastali smo se od Zlate, ali samo za trenutak. Od
Zlate se ne možete rastati, nju morate ponijeti u
svom srcu, u svojim mislima. I svaki put poželite
da je ponovo sretnete. Jedino što od vas traži je da
se družite, da budete zajedno. Bez tapšanja po
ramenu ili riječi hvale. Jer da je tako ja bih njenu
ratnu priču, čula mnogo ranije. Ali nikad nije
kasno.
komandanta IPD Trećeg bataljona 108. Brčanske
muslimanske brigade i 108. HVO motorizovane
brigade. Za mene je bila čast i ponos biti dio Armije
koja je branila Bosnu.
Vidim pred Vama odlikovanja, zahvalnice.
Uspomene na najteže dane naše historije.
Ujedno, dokaz vaše hrabrosti, koja još više
dolazi do izražaja jer se radi o ženi, majci,

supruzi... Koja akcija se posebno urezala u
Vaše sjećanje?
Toga je mnogo, pogotovo kad svaki dan gledaš smrti
u oči. Ipak, u mom sjećanju je ostao maj 1995, kad
sam se prijavila da pokušam izbaviti dvoje djece iz
šume. Zadatak sam uspješno obavila, djeca su
spašena, ali ja sam od straha zbog susreta sa
četnicima, oboljela od kancera, tako da je moja
aktivnost tu završena. Prognoze ljekara bile su
obeshrabrujuće i očekivala se moja smrt.
Pred vama je i Zlatni ljiljan.
Ja nisam dobitnik Zlatnog ljiljana, jer sam bila
protivnik da mi koji smo preživjeli to dobijemo.
Smatrala sam da je to samo za šehide. Kad je pao
Koraj, došao je predsjednik Alija Izetbegović da vidi
zašto svakog rata pada Koraj, da posjeti Čelić i obiđe
svoje borce. Htio je da me vidi, ali tada sam ja to
odbila, ali kada je drugi put naredio da moram doći,
otišla sam. Spustio mi je Zlatni ljiljan u ruku i rekao:
“Evo ti ovo Zlato. Možda se više nećemo vidjeti. Rat
je grozan i ja nisam vjerovao u ovo. Čuvaj ovo
dobro.”
Danas nakon dvanaest godina od prestanka
rata, kako vidite situaciju u Bosni i
Hercegovini? Da li je to ono za što ste se borili?
Nije. Kad odem tamo i vidim kako nam borci,
ranjenici, porodice šehida žive, a kako su pojedinci
“isplivali” i obogatili se, dok narod jedva preživljava,
uhvati me tuga i gnjev. Ali, kada bih ponovo mogla
da živim svoj život, opet bih bila dobra
rukometašica, radnica Tvornice obuće Brčko,
supruga, majka, vojnik Armije Bosne i Hercegovine.
Bila prijatelj.
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MOJI SINOVI

Sinko, hajde, bujrum, sjedi. Dolazili su još
neki tvoji. Neka, neka. Sjedi. Eto mene.
Samo da pristavim kahvu. Svi negdje hite.
A ti ravno vamo? Jah... Otkako su nas
napali ovi neljudi. Kako ih, ono zovu?
Agresor. Otkako su nas napali agresori,
moramo hititi. Pa, šta nam Allah dadne... A
ja samo čekam kada će mi koji od sinova
na vrata. Da kahvu pijemo i pričamo...
Rodila sam devet sinova. Svi kršni.
Trojicu mi uze crna zemlja. Jedan je
invalid. Uvijek će biti kako On hoće. I u
ovome ratu. Neće bit kako hoće neljudi.
A, ni kako mi... Evo, pošećeri, kao u svojoj
kući...
Kad mi sinovi dođu, kao da su mi meleci ušli
u kuću. Sve bih da im budem pri ruci. Da im
šta ne usfali. Poletim sad tamo, sad vamo.
A, opet bih htjela što duže da ih gledam. I
da slušam. Tada, kao da mi je potok kroz
kuću. Radost mi je dok ih iz prikrajka
gledam...
Sutra idem na hadž. Šalje me komandant
naše vojske. Kaže: “Emina, mi smo tebe
odabrali. Tako hoće borci.” I, eto, idem.
Smiraj me drži, ali sam usplahirena pred
ovaj odlazak. Ne znam kud bih prije. Idem
iz sobe u sobu, kao da nešto radim... Dok vi
ovdje budete klali kurbane, ako Bog da, ja
ću biti daleko, u Mekki...
Kako li se samo sjećam Bajrama iz
mladosti mojih sinova! Prala sam im
pantalone i peglala bijele košulje.
Ustajala prije sabaha i svakome na stolici
odijelo složila. I to po starini. Da mi budu
čisti u radosti...
Eh, moji sinovi! Što god da radim, mislim
na njih. U svakom su mi namazu...
A, imaš li ti braće? Ama, baš nemaš? Znaš
li da u svakoj kući mora biti dosta braće?
Kako što? Jedan prut je lahko slomiti, eto
što...
Šta sam, ono, počela? Jah...
Onda sam ih budila polahko. Da se
razaberu. Stariji momci bi prvi išli na
umivanje. A kad bi se obukli, stali bi
radosni pred babu. On bi ih obilazio i
pregledavao. Kao smotra u vojsci... Omer
je uvijek nešto izvodio. Svi bi mu se
smijali. Sabahudin bi se nadvisivao iznad
njega; beli, da je viši. Meho bi s rukama
vragolio Salki iza leđa. Muhamed je mirno
čeko. Ponekad bi se grohotali. Nešto bi
između sebe muhabetili. Kao, imaju nekih
tajni. Kao, da ih ja ne znam...
Sjećam se i Kurban-bajrama. Babo je
birao crnog ovna, a prije toga bi ih
podučavo. Svi bi mu se smijali, jer su znali
šta će pričati. Muhammed bi se
nadovezao kako je vjerovjesnik Ibrahim
htio žrtvovati Ismaila, a onda mu Allah
podario ovna, da ga zakolje umjesto sina...
Prije je bio običaj da muška djeca iza
bajram-namaza idu sa zelenim bajrakom i
prije mraka oblete sve muslimanske kuće.
Utrčavali su u svaku avliju. Neko bi od
njih naglas proučio Euzubillu i Bismillu...
Svi bi ga pratili sa: Amin. Kada bi od
domaćina dobili bajramluk, trčali bi u
drugu avliju. Tako, sve redom, dok ne
obiđu sve mahale...
Moj Kurban-bajram i hadž su moji sinovi
Ramiz, Omer i Munib. Kurbanom se njih
sjećam. Mojih šehida i gazija. Čista
obraza i srca idem na hadž, pred Allaha
dželešanuhu. Hadž mi liči na Sudnji dan.

Stat ćemo pred Allaha. Bosi i goli. Svi u
bijele čaršafe umotani. Jednaki...
U Mekki ću misliti samo na ovu našu
zemlju napadnutu i na mojih devet sinova.
Molit ću Allaha da nas spasi od neljudi.
Ćafira. Da se spasimo. I da mi Allah ne
uzme druge sinove. I da Allah mojim živim
sinovima dadne još veću snagu. Zato me
hadž podsjeća na Sudnji dan. Neka se
svačije zna...
Evo ovako: Meho, Ismet, Suvad, Salko,
Ramiz, Omer, Munib, Muhammed i
Sabahudin. Čekaj da ponovim, gluho bilo
da koga ne zaboravim... Jeste,
deveterica...
Nekada krenem u sobu da nešto uzmem i
zaboravim što sam ušla. I ponovo se
vratim...
Nikad ih nisam razdvajala, pa neću ni u
pameti. Ali ih je Allah razdvojio. Munib je
prvi otišao na Ahiret, na početku rata, u
šestome mjesecu. On je prvi krenuo da
brani Bosnu... Nije prošlo ni dva mjeseca,
a ode i Omer. Njegovi drugovi kažu da se
nisu brinuli, jer su navikli da ga ne vide i po
nekoliko dana, pa bi se pojavio sa oružjem
na naramku... Nije prošlo ni dva mjeseca, a
ode mi i Ramiz... Sabahudin je ostao
invalid. Allah ga je sačuvao, kako je bio
teško ranjen. Kao da je jučer bilo... Munib
krenuo na stražu i čim je došao pred
komandu, pala granata. Pala je i dok je
Omer polagao zakletvu. Dotad su se svaki
dan bili u bitkama, a poginuše od granata...
Ramiz je bio kod kuće, na dopustu.
Neljudi napadoše Stup. On se uzvrtio. Kao
da mravi idu uz njega. To ne znam
opričati. Onako, teresli, ličio je na babu.
Kao da ga sad gledam. “Majko”, kaže,
“četnici su na Stup krenuli tenkovima”.
Molila sam Allaha da pomogne našima na
Stupu. Tamam što sam završila, Ramiza
više ne bi. Čekala sam ga na prozoru...
Ramiz se nije vratio. Izvlačio je ranjene
drugove...
Ovi bi da nas nema. Ubijaju nas na dugo
vrijeme. Odmore se, pa opet. Hoće da nas
iz korijena izvuku. A meni se čini da sada
ne mogu. Hvala, Allahu... Tijela naše djece
puštaju Drinom, kao da su balvani.
Useljavaju se u naše kuće, kao da su
njihove i žive u njima, kao da su u njoj
rođeni. Zemlju našu prepisuju sebi, kao da
smo im ostavili. To nikoji ljudi na svijetu
ne rade. Uzimaju nam dušu i krov nad
glavom...
Svi moramo biti u jednom safu. Zajedno...
Kao jučer sam viđala Nusreta kako ide u
školu, a sada ide na stražu. Svi moramo s
našom vojskom. Tako ćemo se oduprijeti.
Ramiza sanjam. On pod jorganom, a
njegova djeca oko njega. Ne daju mu
spavati. Ja, kao, ulazim u sobu, da
istjeram djecu. Djeca ko djeca, sjatili se
oko njega i hihoću se. A ja ih ne mogoh
istjerati i vratim se. Ovo sam neki dan
sanjala. A kada sanjam Omera, uvijek
velika livada sa cvijećem... Omer spava na
livadi. Cvijeće mu miriše iznad glave, a
leptirići mu krilima zahlađuju. On se
zajapurio, crven u licu, kao serdžada na
sećiji... Muniba sanjam kako hoda. Negdje
krenuo. Pozdravlja se sa svima. Svi ga
grle. Svukuda prolazi i svi ga
zaustavljaju...
Tako...
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Zdravlje

SAVJETI
Zalogaji puni snage
Poznato je da su prehrana i zdravlje tijesno
povezani. Neke namirnice mogu potpomoći pojavu
povišenog kolesterola ili visokog tlaka, druge, nas
pak, mogu zaštititi od kardiovaskularnih oboljenja i
nekih vrsta tumora. Dakle, ako želite živjeti dugo i
zdravo, pravilno se hranite. Evo nekoliko šampiona
među namirnicama za koje stručnjaci tvrde da
trebaju što češće biti zastupljeni u vašoj prehrani.
Bijeli luk - Sadrži neke supstance na bazi sumpora
koje imaju antibiotsko djelovanje, šire krvne žile i
sprječavaju zgrušavanje krvi. U kombinaciji sa
kalijem, selenom i vitaminima A i C, te supstance
jačaju imunološki sustav. Europska studija "Bijeli luk
i zdravlje" potvrdila je da redovno konzumiranje
bijelog luka snižava krvni tlak i kolesterol, sprječava
arteriosklerozu i štiti od tumora, naročito od tumora
crijeva.
Mrkva - Potiče proizvodnju T limfocita i tako jača
imunološki sustav, štiteći nas od virusa i slobodnih
radikala. Za sve to zaslužan je betakaroten, kojim je
mrkva izuzetno bogata. Redovno konzumiranje
mrkve zato što smanjuje rizik od nekih kožnih bolesti
i tumora.

Crveni luk - Najmanje 10 posto njegove težine
otpada na tvari koje blokiraju djelovanje raznih
kancerogenih spojeva. Njima treba dodati i
adenozin, koji razrjeđuje krv i snižava krvni tlak.
Djelovanje tih tvari najbolje dolazi do izražaja ako se
crveni luk jede sirov.
Zelena salata - Zahvaljujući visokom sadržaju
biljnih vlakana i spojeva koja joj daju karakterističan
gorkasti ukus, zelena salata potiče izbacivanje
toksina iz organizma, što naročito odgovara jetri.
Kupus, karfiol, kelj, brokula - Sadrže vitamin C i
brojne antioksidanse koji sprječavaju formiranje
kancerogenih spojeva i blokiraju djelovanje
estrogena, hormona koji sudjeluju u razvoju nekih
vrsta tumora. Kad kupujete, birajte glavice sa
čvrstim, sjajnim i neoštećenim listovima.
Orasi - Redovno konzumiranje oraha (dovoljno je
četiri do pet dnevno) snižava kolesterol i sprječava
srčana oboljenja. Tome doprinosi visok sadržaj
vitamina B skupine, a prije svega folne kiseline (B9),
koja sprječava taloženje masti u stanicama, ali i
esencijalnih masnih kiselina koje osiguravaju
elastičnost krvnih žila i razrjeđuju krv. Tome treba
dodati i visok sadržaj minerala (cinka i bakra) i
vitamina E, jednog od najefikasnijih antioksidansa.
Limun - Sadrži kalij, koji predstavlja protutežu
natriju, odgovornom za povišen krvni tlak. Osim
toga, sadrži dragocjena esencijalna ulja (snižavaju
loš kolesterol), limunsku kiselinu (ima dezinfekcijsko
djelovanje) i vitamin C (neutralizira slobodne
radikale i potiče cirkulaciju).

Šumsko voće - Zahvaljujući zajedničkom
djelovanju flavonoida i vitamina C, pomaže
stanicama da ostanu mlade i usporava starenje.
Jagode i maline nas štite od virusnih infekcija i jačaju
imunološki sustav.
Jabuka - Pektin, vlakno prisutno prvenstveno u kori,
veže toksine i pomaže muskulaturi crijeva da izbaci
ostatke probavljene hrane. Zahvaljujući takvom
djelovanju, snižava loš i podiže dobar kolesterol.
Istraživanje provedeno u Nizozemskoj pokazalo je da
redovno konzumiranje ovog voća smanjuje rizik od
infarkta za 50 posto.
Bijelo meso - Nutricionisti sa talijanskog
Nacionalnog instituta za proučavanje hrane i
prehrane u Rimu savjetuju da se crveno meso što
češće zamjenjuje bijelim zato što sadrži manje
kolesterola i zasićenih masti, a osigurava organizmu
kvalitetne bjelančevine, vitamine iz B skupine i
željezo.
Riža - Škrob iz riže lakše se probavlja od onog iz
tjestenine i krumpira, a pruža duži osjećaj sitosti.
Integralna riža je najzdravija zato što obiluje biljnim
vlaknima i drugim dragocjenim tvarima, među
kojima su i liponska kiselina, koja oslobađa jetru od
toksičnih materija i poboljšava apsorbiranje hranjivih
sastojaka, i gamaoritanol, moćni antioksidans.
Od minerala, obiluje selenom, strukturnog elementa
enzima glutationa, koji štiti organizam od tumora.
Mlijeko i sirevi - Predstavljaju najvažniji izvor
kalcija, koji u fazi razvoja jača koštanu masu, a u
menopauzi smanjuje rizik od osteoporoze. Tome
treba dodati i vitamine iz B skupine i fosfor. Kad
kupujete, provjerite rok trajanja i birajte proizvode
sa nižim postotkom masti. Jogurt se smatra
prirodnim antibiotikom. Znanstvenici tvrde da nas
štiti od infekcija i tumora, prvenstveno raka dojke,
pluća i debelog crijeva.
Borovnice - Zahvaljujući visokom sadržaju
betakarotena, vitamina C i organskih kiselina
usporavaju starenje stanica i postižu čišćenje jetre.
Osim toga, sadrže antibakterijske tvari koje su
djelotvorne protiv nekih vrsta ešerihije koli,
odgovornih za crijevne i urinarne infekcije. Ali,
najvažnija funkcija ovog ukusnog voća leži u
njihovom blagotvornom djelovanju na kapilare.
Mnoga istraživanja su potvrdila da sprječavaju
taloženje masti na stijenkama krvnih žila i potiču
mikrocirkulaciju, od ključnog značaja za zdravlje
očiju i kože.

Maslinovo ulje - Osim što nam osigurava
dragocjene antioksidanse (vitamin E i polifenol), ima
izuzetno uravnotežen sastav masnih kiselina. Bogato
je, naime, mononezasićenim masnim kiselinama
(oko 74 posto), koje snižavaju razinu lošeg
kolesterola, a siromašno zasićenim mastima (16
posto), štetnih za arterije. Zato maslinovo ulje
smanjuje rizik od infarkta i arterioskleroze.

Losos - Sto grama lososa može sadržavati i do 1,8 g
esencijalnih omega 3 masnih kiselina, koje
ublažavaju štetne efekte zasićenih masti i sprečavaju
nastanak ugrušaka. Ako jedete masne ribe (pored
lososa, tu spadaju i tunjevina, sardine, inćun i skuša)
najmanje dva do tri puta tjedno, smanjit ćete rizik od
reumatoidnog artritisa, tromboze, moždanog udara,
infarkta, visokog tlaka, skleroze, tumora i kožnih
bolesti.

Zanimljivosti

Trudnicu od metka
spasio prsten
Tijekom oružane pljačke
ljekarne u Brazilu jedna
trudnica imala je sreću u
nesreći. Nju je naime od
pljačkaševog metka spasio
vjenčani prsten od kojeg se
metak odbio kad je instinktivno
digla ruku da zaštiti glavu.
(Ne)sretna trudnica našla se u ljekarni kad su u
nju uletjeli pljačkaši i počeli pucati. Jedan od
napadača ispalio je dva metka prema njoj, ali
jedan metak se odbio od prsten, dok ju je drugi
samo okrznuo po glavi. Tako je trudnica ostala
bez kobnih posljedica, sa samo ogrebotinom na
glavi. No nažalost drugi kupci u ljekarni nisu bili
te sreće, pljačkaši su usmrtili djevojčicu od 11
godina i djevojku od 17. Brazilska policija još
uvijek traga za počiniteljima, a oružane pljačke
još uvijek su svakodnevni događaji diljem Brazila
i ovakva vrsta kriminala omiljena je zarada
tamošnjih kriminalaca.

Iranske vlasti
zabranile
"zapadnjačke
frizure"
Iranske vlasti u stanju su u potpunosti
kontrolirati svoje građane, pa tako i stilu frizure.
Svim brijačima u Teheranu dostavljen je pismeni
nalog u kojem im se strogo zabranjuju iranske
muškarce šišati ili brijati na zapadnjački način.
Iako vlasti nisu specificirale što bi se
podrazumijevalo pod "zapadnjačke frizure", ovaj
zakon potrebno je ozbiljno shvatiti, jer u slučaju
da brijači i frizeri prekrše zabranu "zapadnih
frizura", prijeti im oduzimanje dozvole za rad.
Također svako tretiranje muških obrva
predstavljalo bi kršenje ovog zakona. Muškarci
ne smiju ni čupati obrve niti ih bojati. Bilo kakva
šminka ili kozmetika mora nestati iz salona za
muškarce prenosi iranski list "Etemad".

Maloljetnice
osuđene na
doživotni zatvor

Australski sud osudio je dvije maloljetnice na
doživotn zatvor zbog ubojstva iz znatiželje.
Tinejdžerice su naime priznale du su ubile svoju
prijateljicu, jer ih je zanimalo kakav je osjećaj
ubiti nekoga, pa su prijateljicu zadavile žicom od
zvučnika. Tijekom suđenja 15-godišnje
djevojčice su izjavile da su znale da ubojstvo nije
u redu, "ali da prilikom samog čina nisu osjećale
da čine išta loše". Ubojstvo se naime zbilo u 18.
lipnja 2006. u rudarskom gradu Collie, južno od
Pertha kad je nesretna djevojčica Eliza Jane
Davis odlučila prespavati kod prijateljica. One su
nakon što je djevojčica otišla spavati počele
razmišljati o tome bi li osjećale grižnju savjesti
kad bi ubile nakoga. Kako bi se uvjerile u taj
osjećaj nesretnu Davis zadavili žicom od
zvučnika. Nakon toga su njeno tijelo zakopali u
podrumu kuće te njen nestanak prijavili policiji.
Međutim, vrlo brzo su došle do zaključka da su
tijelo pokopale previše plitko te da bi prije ili
kasnije bile otkrivene. Na kraju su otišle na
policiju i priznale zločin. Zgrožen činom
djevojčica sudac Denis Reynolds osudio ih je na
doživotni zatvor iz kojega neće moći biti uvjetno
puštene dok ne odsluže najmanje 15 godina.
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FOLK 10
1.

Hanka Paldum
Kriva

2.
3.

Blizanci
Laki
Tina I.
Extra

4.

Selma Bajrami
Ostrvo tuge

5.
6.

Merso
Ja plaćam, ona pije
Erna Džeba
Malo fali da poludim

7.

Ceca
Pile

8.

Sanela Imamović
Za tvoje vrijeme

9.
10.

Enes Begović
Zelena rijeka
Aysela
Crna mačka

Recept mjeseca
Pikantna jagnjeća rebra
Potrebno (Za 4 osobe)
8 jagnjećih rebara
1 luk
1 češnjić bijelog luka
1 mala crvena ljuta papričica
origano
2 grančice majčine dušice
4 kašike maslinovog ulja
so

Zabava

bosnjacka

Odjeća

Uhvatite ritam trenda, laganim i udobnim
komadima odjeće za slobodno vrijeme

Nije nužno da
odjeća bude
skupa, ali je
nužno da bude
kvalitetna.
Prirodni
materijali koji
omogućuju
adekvatnu
respiraciju kože,
učinkovite
kombinacije i
detalji - ukusno
odjevena osoba!

POGLEDE
PRIVLAČE ŠIK
HALJINE
Priprema:
Paradajz isjeći na polovine, luk na
veće parčiće a ljutu papričicu po
dužini, pa staviti u tavu i na ulju pržiti
3 minuta na tihoj vatri. Zatim dodati
rebra i pržiti 3-4 minuta na srednjoj
vatri, pa ih okrenite i pržite još 30
minuta. Onda dodati paradajz, listove
od jedne grančice majčine dušice i
origano, pa produžiti sa prženjem još
10 minuta. Na kraju posolite, sklonite
s vatre, dodajte preostalu majčinu
dušicu i servirajte. Prilog služite po
želji.

Recept

Kad je riječ o
haljini koja će
zablistati u nekoj
posebnoj prigodi,
svi želimo sve:
trendy dizajn,
elegantan kroj,
pomodne
detalje... Evo što
dame biraju ove
sezone.

Pletenica - s mrkvom, orasima i
makom
Sastojci:
60 dkg brašna
2 dkg kvasca
7 dkg šećera
pola žličice soli
7 dkg mrkve
4 žlice mljevenog maka
3 žlice mljevenih oraha
1 žličica sjeckanih oraha
1 žličica limunove korice
Priprema:
Pomiješati 10 dkg brašna sa
razmrvljenim kvascem, žlicom šećera
i 2,5 dl tople vode. Ostaviti da se diže.
Dodati ostalo brašno, sol i šećer.
Zamijesiti tijesto. Ostaviti pola sata
da se diže. Tijesto premijesiti i
razdijeliti na tri dijela. U prvi dio
umijesiti naribanu mrkvu i malo
limunove korice i cimeta. U drugi dio
umiješati mak i malo limunove korice,
a u treći dio umijesiti mljevene i
sjeckane orahe. Od svakog tijesta
napraviti valjak, splesti u pletenicu i
saviti u vijenac. Vijenac staviti u lim
na papir za pečenje i ostaviti da se
diže oko pola sata. Pećnicu ugrijati na
200 C. Vijenac premazati jajetom,
posuti sezamom ili makom te peći u
pećnici 30 minuta. Mrkva se može
zamijeniti jabukom.

VAMP look traži kratku korzet-haljinu s mašnom i crnom čipkom

BABYDOLL HALJINICE
Proljeće je stiglo u grad i vrijeme je da iz ormara izvučete proljetne haljinice koje tamo
čame od prošle godine. Naravno, svoju kolekciju obnovite bar jednim primjerkom iz
naših dućana, jer je ovog proljeća izbor bolji nego ikada. Naš prijedlog su babydoll
haljinice koje su doživjele svoj pravi povratak. Babydoll haljine bile su moderne
šezdesetih godina prošlog stoljeća, kada su iz spavaćih soba izašle na ulice. A-kroja i
često visoko rezane pod grudima bila su i ostale simbolom seksipila. Naravno, haljine
birajte prema prigodi. Trebate li haljinu za svaki dan, najugodnije ćete se u toplim
proljetnim danima osjećati u pamuku ili lanu, no za večernje izlaske odaberite lepršave
i elegantne materijale poput viskoze, šifona ili svile. Što se tiče boja i uzoraka, pravila
nema. Ako je jednostavnost vaša deviza, odaberite jednobojne haljine koje ćete za
večer oplemeniti parom svjetlucavih naušnica ili dugačkom ogrlicom. Želite li pak pokazati koliko vas je
razveselio dolazak proljeća, odaberite uzorak. Kao i svakog proljeća, ne možete pogriješiti ukoliko odaberete haljinu
ukrašenu velikim otisnutim cvjetovima ili lišćem. Odličan izbor bit će i karirani uzorci, no ne zaboravite, postoje i
prugice, točkice, geometrijski uzorci… U tom slučaju, pazite da ne pretjerate s nakitom.

HOME DECOR
AND MORE
4239 Reavis Barracks Rd
St. Louis, MO 63125
Phone: 314.631.2905
Fax: 314.752.9273
Sabiha Kovacevic
Owner

Zabava

bosnjacka
OVAN
LJUBAV: Period briga i neizvjesnosti je iza Vas, a mnogi zaljubljeni će
ponovo rasplamsati strasti.
POSAO: Bez posebnog napora na poslu i u
svemu čega se prihvatite ostvarit ćete dvostruki
učinak.
ZDRAVLJE: Smanjite slatkiše, jer moguć je
višak šećera u krvi.
RAK
LJUBAV: Ako se tek spremate za
bračnu zajednicu, sada je pravo
vrijeme, jer su otklonjene sve
prepreke koje su Vas pratile u proteklom
periodu.
POSAO: Iskoristite priliku da proširite svoja
interesovanja i učvrstite poslovne pozicije.
ZDRAVLJE: Izbjegavajte ranojutarnje brige.

VAGA
LJUBAV: Nastojte da ostavite bar
malo vremena ljubavi da se i sama
razvija i da slobodno diše. POSAO:
Postoje indicije da ćete krajem mjeseca ostvariti
i krupan poslovni cilj koji ste sebi ranije zacrtali.
ZDRAVLJE: Potražite društvo u kojem se
možete povremeno opustiti i uživati.

15. maj 2007

Horoskop za maj 2007.
BIK
L JUBAV: Ukoliko ste još uvijek
slobodni, putem interneta mogli biste
upoznati jednu osobu koja će m se već
u prvom kontaktu jako svidjeti.
POSAO: U svojoj radnoj sredini zadržite barem dio
svoje privatnosti za sebe.
ZDRAVLJE: Da biste se što bolje osjećali pobijedite
loše navike.
LAV
LJUBAV: Na ljubavnom planu stvari će
teći pomalo nepredvidljivo. Može Vam
izgledati da neka veza umnogo
obećava, a da zatim izgubite svako interesovanje.
POSAO: Ako se osjećate umornim od rutinskih
poslova, sada je trenutak da unesete bar minimum
promjena.
ZDRAVLJE: Smanjite konzumiranje kafe, pogotovo
pred spavanje.
ŠKORPIJA
LJUBAV: Mada Vaš ljubavni život neće
prolaziti bez teškoća, u osnovi prevazići
ćete sve prepreke i na kraju uživati u
sreći.
POSAO: Osobe sa kojima se susrećete iz dana li dan,
stimulativno će djelovati da iskoristite svoje ideje na
najbolji mogući način.
ZDRAVLJE: Bit ćete izuzetno osjetljivi.
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BLIZANCI
L JUBAV: Izbjegavajte usputne
avanture. pogotovo sa osobama koje
su zauzete.
POSAO: Pomoć će stići baš kada Vam je
najpotrebnija i problem koji Vas je dugo zamarao,
sada će biti riješen.
ZDRAVLJE: Promijenite navike spavanja.

DJEVICA
LJUBAV: Pripazite na svoje ponašanje
prema partneru, kako bi ste izbjegli
moguće napade ljubomore.
POSAO: Ovo je povoljan period za obavljanje
poslovnih razgovora, pisanje molbi i slično...
ZDRAVLJE: Niko se ne rađa sa strahovima, ali im
ne dozvolite da se otmu kontroli i da Vam
oduzimaju san.

STRIJELAC
Potrebna Vam je osoba koja će biti
Vaš oslonac i mirna luka, kako bi ste
se u potpunosti osjećaji sretnim.
POSAO: Sve će Vam polaziti za rukom i bit ćete
cijenjeni član kolektiva u kojem radite, jer u Vama
leži veliki potencijal koji čeka da ga iskoristite.
ZDRAVLJE: Ako ste skloni gojaznosti, pripazite na
kalorija.

JARAC

RIBE

L J U B AV: N a j v i š e ć e Va m
odgovarati zanimljive osobe sa
smislom za humor i zabavu, a
možda se u jednu takvu i zaljubite.
POSAO: Ne pokušavajte do novca dolaziti
nezakonitim radnjama i manipulacijom.
ZDRAVLJE: Ne zanemarujte Vaše uobičajene
«boljke», a to su zubi i kosti.

VODOLIJA
LJUBAV: Na površinu će izaći problemi
iz prošlosti, koje ste do sada Vi ili
partner gurali pod tepih»,a koje ćete
morati riješiti ukoliko želite da Vam veza opstane.
POSAO: Postoji mogućnost promjene posla.
pogotovo ako je u pitanju neki lakši posao, ili bolja
zarada.
ZDRAVLJE: Za vašu psihičku iscrpljenost bit će Vam
potrebno više vitamina i minerala.

LJUBAV: Jedno iznenadno putovanje i
Vama i partneru bi pomoglo da svoju
vezu još više učvrstite i učinite je
interesantnijom.
POSAO: Dobro ćete se snalaziti u poslovima gdje
se traži spretnost, komunikativnost i poznavanje:
stranih jezika.
ZDRAVLJE: Zdravlje će Vam biti nestabilno, a
energija promjenjiva.

Vicevi
Hot and cold

Molim ponovite

Glupi Ivica

Lukavost

Mujo došao u Ameriku
kao izbjeglica i ušao u
kupatilo...
Stoji više umivaonika,
gleda u one česme i
konta...
- "...ovo "H" znam šta
je...hladna...al' ovo
"C"...za šta im je to...?"

Mujo i Haso su piloti Air Bosne. Lete oni tako jednog
dana, kad se u po frke pokvare oba motora na avionu
na 10 000 m visine. Šta će, kako će, moraju putnicima
(strancima) objasniti kakva je situacija, pa Mujo šalje
Hasu, koji, ko eto, i zna nešto engleski jezik, da upozori
uplašene putnike. Haso se obraća putnicima:
- "Ladies and Gentlemen, please repeat after me:
Euzubillahi himine šejtan niradžim bismillahi rahman
ni rahim!"

Sjede Ivica i tata za stolom i
kaže tata Ivici:
- "Sine, glup si k'o ovaj stol!"
(i kucne rukom od stol)
A na to sin ustade i povika:
- "Tata, tata neko kuca!"
Tata:
- "Čekaj sine ja ću..."

Išli Haso i Huso džunglom. Haso nosi
ćup a Huso balvan. Naiđoše oni tako
na domoroca i ovaj ih zaustavi i
upita:
- "Hej ti, zašto nosiš ćup?"
Haso:
- "Pa ako naiđe tigar, ja u ćup i ne
može me pojest!"
- "Dobro." - kaže ovaj.
- "A ti, drugi, zašto nosiš taj balvan?"
Huso:
- "Pa vidiš, naiđe tigar, ja bacim
balvan i mogu brže pobjeć!"

POP 10
1.

Nelly Furtado
Say It Right

2.
3.

Jennifer Lopez
Que hiciste
Mika
Grace Kelly

4.

Chris Cornel
You Know My Name

5.
6.

Justin Timberlake
What goes arround
Robbie Williams
She's Madonna

7.

I. Banfić & Tony Cetinski
To je vrijedilo čekati

8.

Fall Out Boy
This Ain't A Scene...

9.
10.

Pink
Leave Me Alone
Basement Jaxx
Take Me Back To...

SVI BOŠNJAČKI I BOSANSKOHERCEGOVAČKI
PUTEVI VODE U SEATTLE
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike, Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i Organizacioni odbor 12. Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike pozivaju sve
američke i kanadske Bošnjake i sve prijatelje Bosne i Hercegovine, ma gdje bili, na tradicionalne Susrete Bošnjaka Sjeverne Amerike u Seattle od 25. maja do 28. maja
2007. godine. Svojim dolaskom Vi ćete dati doprinos da se miris Bosne i Hercegovine po prvi put proširi i na Zapadnu obalu SAD. Tradicionalni Susreti oko 300.000
Bošnjaka Sjeverne Amerike se održavaju svake godine za vrijeme Memorial Weekenda u jednom od gradova gdje je bošnjačka zajednica dovoljno stasala da se može
prihvatiti vrlo složenog i ambicioznog posla koji uključuje pripreme oko održavanja skupština Kongresa Bošnjaka S. Amerike, IZ Bošnjaka u S. Americi, okruglih
stolova, promocija, mevluda, revije horskih i folklornih grupa, sportskih i šahovskih takmičenja, centralne svečanosti. Ovogodišnji 12. susreti su po mnogo čemu
izuzetni. Održavaju se u Seattlu i to u povodu ulaska u drugo stoljeće organiziranog i kontinuiranog postojanja i djelovanja Bošnjaka na Američkom kontinentu.

SATNICA PROGRAMA 12. TRADICIONALNIH SUSRETA BOŠNJAKA SJEVERNE AMERIKE- SEATTLE
OD 25. DO 28. MAJA 2007. GODINE
PETAK, 25. MAJ 2007. GODINE
8:00 AM 1:00 PM: Doček gostiju
1:30 PM: Džuma-Namaz
2:15 PM: Ručak
4:00 PM: Sastanak Upravnog odbora i Savjeta Imama IABNA-e
6:30 PM: Ikindija-Namaz
7:00 PM: Tradicionalni Mevludski program
9:15 PM: Akšam-Namaz
9:30 PM: Večera
10:32 PM: Jacija-Namaz
SUBOTA, 26. MAJ 2007. GODINE
8:00 AM: Svečano otvaranje 12. Susreta Bošnjaka SA
9:30 AM: Okrugli sto KBSA “Nacionalni program Bošnjaka-Realnost ili
Utopija”
12:30 PM: Ručak
1:30 PM: Podne-Namaz
2:00 PM: Skupština IABNA-e
4:15 PM: Skupština Omladinske organizacije
6:30 PM: Recepcija za svečanu večeru
7:00 PM: Svečana večera
8:00 PM: Početak vjersko-kulturnog i zabavnog programa

imama, predstavnika džematskih odbora i gostiju
1:30 PM: Podne-Namaz i ispraćaj gostiju
2:30 PM: odlazak imama i gostiju u Portland na učenje Mevluda
7:00 PM: Mevlud u Portlandu
Informativna služba i marketing susreta, nazvati Harisa Sadžaka (425) 2460985 i Mahira Dizdara (425) 220-3190
Smještaj, nazvati Hašima Sejfića (425) 640-6402 ili (206) 306-4007
Ulaznice za Svečanu večeru, Smotru folklora i nastup Al Dina ($50 za
Svečanu večeru, $20 za Smotru folklora i nastup Al Dina), nazvati Suvada
Tanju (425) 776-7820. Rezervišite ulaznice na vrijeme jer je ograničen broj.
Sportski dio, nazvati Neda Tanju (206) 293-9559 i Elvisa Hajrića (425) 9317063
Smotra folklora, nazvati Denisa Bašića (206) 972-0326
Prevoz, nazvati Džemu Kazića (206) 948-2078 i Kadra Isakovića (206) 9928224
Za sve ostalo vezano za susrete, nazvati (206) 365-3350 i e-mail:
miz_seattle@hotmail.com

NEDJELJA, 27. MAJ 2007. GODINE
Važnije adrese vezane za susrete:
7:45 AM: Skupština KBSA
9:45 AM: Prezentacija Agencije za Genocid iz Chicago-a
10:30 AM: Prezentacija BCRA-e iz Toronta
11:00 AM: Prezentacija Bošnjačko-Američkog Savjetodavnog Vijeća za BiH
12:30 PM: Ručak
1:30 PM: Podne-Namaz
2:00 PM: Okrugli sto IABNA “Snagom islamskog obrazovanja i odgoja do
snažne islamske ličnosti i zajednice“
5:30 PM: Prezentacija za omladinu od strane web magazina Bošnjaci.net
(Auditorijum na adresi 1819 N 135th St.-Seattle, WA 98133)
7:00 PM: Večera (možda da malo kasni zbog prezentacije)
8:00 PM: Skupština IABNA-e II Dio
PONEDJELJAK, 28. MAJ 2007. GODINE
8:00 AM: Sastanak UO IABNA-e, UO KBSA, Savjeta imama i predsjednika
Džematskih odbora i Koordinacija KBSA sa gostima iz BiH, Zapadne Evrope
i Australije.
10:00 AM: Javna tribina o BiH: gosti Dr. Mustafa ef. Cerić, Dr. Haris
Silajdžić, Bakir Izetbegović.
1:00 PM: Zajednički ručak Upravnih odbora KBSA i IABNA-e, Savjeta

Islamski Bošnjački centar i džamija
20004 24th Ave NE
Shoreline, WA 98155
(206) 365-3350
Zasjedanja, skupštine, Okrugli stolovi, hrana i sportska dešavanja
Bitter Lake Community Center
13035 Linden Ave N
Seattle, WA 98133
(206) 684-7524
Svečana večera i program
Nile Shrine Center
6601 244th St. SW
Mountlake Terrace, WA 98043
Smotra Folklora, prezentacija bošnjaci.net i koncert Al Dina
Auditorijum Ingraham High School
1819 N 135th St.
Seattle, WA 98133

Bošnjačka dijaspora je oficijelni medijski pokrovitelj
Dvanaestih Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike, Seattle 2007

